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mind arról tesznek bizonyafl.
got, hogy a bronzkor Jege.lején,
mindjárt a rézkors:r.akb61 való
átmenetet követően, aránylag
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Négyezer~éves halottak kOZO
Hotyan ilt a bronzkori _tmbtr a mocsara, magyar AUöldön?
Reggeli köd fekszi meg a ma
gy-,. rónát és a nap aranysugarai hiába próbálkoznak me5r
küzdeni a köddel. Csak közvetlenut' a íöld felszíne fölött
terpeszkedik el a köd, a Iák
koronája már tisztán lát.szik
a napsiltésben, de nem látni,
ami közvetlenül a föld felszine fölött fekszik, Szegeden, a
hol l\lóra Ferenc most ássa ki
a legnagyobb magyarországi,
korai bronzkorbeli temetőt, va]ahogyan ugyanez a helyzet:
idfüg ennek a közel ezer eszteudeig tartó korszaknak csak
egyes, a .s:z:ürke ismeretlenség
ködéből kimagasló koronáját
ismerhettilk meg, mig maginak 8 kornak a képe teljesen
elveszett a sokí1ig áthatolhatatlunnnk tetsző szilrkeségbcn.

A 11iqyezer e11 előtti ember tör•
tin,elminék megirotlon könyve
;\lég alig néhány év el őtt is
az volt az ard)eologusok nézete, hogy az Alföldön nem igen
Clt a korai bronzkorszakban !
embe1· és miután vnlób11n csak
:ri~kk::é:t:r::~~~~\;e~e~ein~
Tisza közén, a kü lföld tudósai
is arra a nézetre jutottak,
hogy a bronzkor magyarországi lakossága északról vándorolhatott ide és északról hozta magával a kulturáját is,
miután a kisszámu bronzkori
Jeletek azt bizonyítják, hogy a
r..égyezer esztendő e l őtt élt
esember szerszámai nem igen
klllönböznek az· ugyne\'ezett
"aunjetitzi" kultura tipikus
példányaitól. Ai:ért ne\·ezik ezt
a kulturí1t aunjelitzinek, mert
először a Prága melletti Aunjetitz hat:'trában talá ltak ilyen

kezdve ai ehhez hasonl6 bronz
kori ékszereket. edénxeket, eszközöket és fegyvereket, e.szkulturcaoportba sorozták.
Az areheologia célja tulajdonkép pen az, hogy a Krisztus
elötti évezredek Ismeretlen történetét fe lderitsék és az areheo
logusok munkája azt akarja
elérni, hol[)' annyi biztos támpont és kétségbevonhatatlan
hitelességil adat álljon rendelkezésre, hogy ezeknek a segítsCgével azut.An a négyezer évvel ezelőtt élt ember történelmének idáig még csupa fehér
l:tpból íilló könyvét meg lehessen irni.
:\lóra Ferenc korai ·bron~
korbeli leletének éppen az a
legnagyobb jelentősége, hogy
hallatlanul érdekes felvilágositásokat nyujt éppen a legproblematikueabb kérdéllekre és a
magyarországi bronzkorszakot
Móra Ferenc leletéböl kinidul,·a magyarázhatjuk meg legjobban.
A: 6skori S:öreg

Sz:;:::\, 8sz;::z~lp~:;:~,
de maga a falu öt-hat kllométernyire fekszik a viz partjátói. A korai bronzkorszakban
azonban nem ez volt a helyzet.
A Tisza és a Maros akkor mélt
egészen más mederben folytak
és a Maros éppen Szöregnél
torkolt a Tiszába.
A bronzkorszakban a DunaTisza köze alkalmasint lápos,
mocsaras, erdós siksá.g volt, a
melyet keresztül-kasul 11Zeldestek n nauobb folyók me\lékágai, ugy, hogy a primitiv lakosság csak a kimagasló' dombakon telepedhetett le.
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Meneküljön

a bányából, n gyárból, az ipnri proletir!fllg
jármt\bó!, mert a két keze munkája után élö
ipari proletár !orsa egyre nehezebb, egyre ros~
szabb ebben az országban. ,

MÉG NEM KÉSŐ,

-.
~ ., "•"' •"
de lehel, hogy nemsokira már későn \esz azon
gondolkoznia, hogy hová, merre menjen, mert
feléli azt a kevés pénzt is, amit hosszu évek
küzdelmes munkájával meg tudott takarítani.

~ /i!

HA MEGÖREGSZIK;

sehol eem kap munkát, olyan tökére pedig nem
tudott szert tenni,. melynek knmataiból megélhetne.

AZ .EGYETLEN MÓD,
hogy sor6't biztositsa, hogy filggetlenit-se magát, ha vias:tatér ósi mesterségéhez

FÖLDET MÜVELNI,
Nf.lunk kevétJ tökével ia uj élet:et t:eremthet,
függetlenné teheti mag!t. A ml telepünkön
bonfitárukra talál, itt már vannak magyar
caal!dok, akik, amig Ön tsiakon fagyoskodik,
termétJtlket takaritják be.
ni■uarul, k4■z■fgg,t p:a1g'1unk f■ lvlllgoalt.ba■ I
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tl:~a f!let:;:a c~:%~!~
tehát ebböl is látszik, hogy óskor embere törödött 11 halottaiva! és jelentős áldozatokat is
hozott értuk, hiszen a disznó,
az ösember elsö háziállata,
drága jószág volt már akkor
is.
Az áldozati tál mellett rendesen egy hatalmas korsó és
ezy kisebb kancsó. áll, amelyek
csodálatosképpen
javarészt
épen maradtak az időközben
eltelt n~gyezer esztendő minden viharában is. Persze ma
már nem tudjuk, hogy mit tölt
hettek a nagy korsóba és a kis
kancsóba, de nyilván ezeknek

::i~i::e:•r:1":t:~~; !i; ~ t:~~1:cá!i:ru::;:~~u~oS::á~ i.

::~i~:~té:
ma szokás, hanem

~~~!~~\e~kt=~~r~:~~

!:!::~~s\:':~r~~é~e~e~~
uiros, televén,yfllld alatt terUlnek el, tehát az utolsó év-

ny:k t;~á~á::;~t\á~!~a:::
sága szerint ennek a négyezer 1
év előtt élt emberfajnak caodálatosan fej lett kerámiai ipara volt.
(Folytatás a S-ik oldalon.)

FIGYELEM!
N• thena e-■ • ml ■ 01'
glnyl ~lnú.DldhUnkf:t u ugyn■v■Ntt rtdl6-k01dlnel, •m•I>'
1--t n■ppa lt.avl bb tarth•t,
mint ahogy ml kDldJOk.

KOVETELJE

h1111y plns■ 10rg6nyll1g l•n• n
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[elhuzott tartozóinak.

~i:~e:kt
franC:ia ar.cheologusok szellemes magyarázata azt mondja,
. hogy azért temette az 6sember
zsugorítva a halottait, mert ez
adott a legkevesebb munkát és
a holttestnek 11[)' kellett a legkisebb sirt készit:enl.
Ennek a teóriának a szőregi temető esetében ellentmondani látnik az. hogy ha az
ősember nem szeretett sokat
dolgopi,i es ha a halottainak
minéÍ kisebb slrt úott, akkor
miért vannak a elrok mégis két
méter mélységben, amikor pedig a későbbi korszak$ h!llot,.
talkat alig hatvan-hetven centlmétemyire a föld nlnét61 temették el. A föld geologiai viu
gálata azt mutatja, bógy a~nak ellenére, hogy a Maros e8
a Tisza fogták kllrQJ két ol6
1
~:1 !e: ::n:t!:1~t1!~ ~°:Ji,o:
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ásva azon a helyen. SürU egymásutánban következnek a sirok és miután az idáig talált,
egymástól legtávolabb es6 sirok között a távolsfi.g ugy
1200-1500 méter lehet, ebból
is fogalmat nlkothatunk magunknak ennek a maga nemében páratlan bronzkori, ~emetönek a jelentóségéról.

Szólaljanak meg a
bányászok

1

I

A sirokban zsugoritott csont
vázak feküsznek, amit ugy kell
értenünk, hogy a halottat nem

ha aztán olyan kort ér el, amikor már nagyon
nehéz lesz munkát kapnia? Tudja Ön azt, hogy
az ország bányáinál, más ipartelepeinél sorra
vezetik be, hogy idősebb embereknek nem adnak munkát. Fiatalabbaknak Is csak akkor, ha
előbb orvosilag megvizsgáltatják magukat és
egészségesnek találtatnak.

nlll,,aBl4.

~ili~:i~;:n:~:a~!~y~~!~~l~~~ honosodott formákat.
nyi törzsek létezéséről beszélEklurek, cserepek
nek, sót még magában Aunje~• biztotJit6tiik
titzben is csak kilencven ilyen
sirt találtak.
A halottak mellett rendszeMóra Ferenc idáig még csak ri nt hatalmas tál fekszik, amea temetöre bukk~nt rá és a la- Jyekbe primitív világfelfogákótelep egyelőre még jó mé- suknak megfelelően, ennivalót
Jyen a fekete szőregi földek tettek a halott hozzátartozói, 1
alatt van elrejtve. A mai falu hogy kedves rokonuknak ne 1•
pontosan az őskori temető fe-Jkelljen a tulvil&gon sem éhezlett épült s az idáig talált si-lnie, A hatalmas tálakban renrok a házak kertjeiben van- geteg hust ha\mozhattak fel,
nak.
legalább is az épségben maMeglepően mélyre kell leás- radt csontok ezt mutatják.
niok Móra embereinek, mig
Egyetlen sirban például nem
aztán két méter, két és fél mé- kevesebb, mint négy sonkacson-

Csont1;á.zak a 'kit méter mély
sirokbon

Ml LESZ ÖNNEL,

lrjon

ban fekszik, mint a körillötte
elterillő föld ek és a mai falu
házai is ezen az enyhe lejtésil
dombon épültek. Az ősk orban
kétségkivtll még jobban keresték a dombokat az emberek,
mert a Tisza és a Maros kiöntései elő l csak ezek a dombok
nyujthattak nekik menedeket.
Szőreg a korai bronzkorszakban alkalmasint aziget volt a
Maros-Tisza szögében és miután - ezt a föld Is tisztán
mutatja - ezt a szigetet még
áradások esetén sem öntötte el
a ,•iz, a mai Sző reg helyén
négyezer esztendővel ezelőtt
hatalmas őskori lakótelep terillt el és afflennyiben a Móra
Ferenc által felfedezett őskori
temető óriási kiterjedése mutatja, a négyezer esztendő elötti viszonyokhoz képest hata!mas empórium lehetett a hajdani Szőreg, bár ez még mindig csak azt jelenti, hogy
hét-nyolcszáz ember lakhatott
itt közösségben, viszont azonban az őskorban ez már igen
nagy szám volt, mert például
a dunántuli, mútrabeli és a

~ge~n !:jl:::tll~~lti;r~::it;:\:;:
nek.
Természetesen nem szabad
mai mértékkel mérni, mert az
európai bronzkori ember kulturája körillbelill az afrikai,
szabadon élö néger töruek
kulturájával állott egy szinen, mindazonáltal a többi hasonló lelethez viszonyitva, S:t6regcn már a bronzkor legelején
olyan Unom ékszereket kész!;
tettek, amilyenekkel másutt ·
Európában csak sokkal késób- 1
bi korokban találkozunk.
A nöregi lelet nagy jelent6sége abban rejlik, hou itt
nemzedékeken keresztül élt az
őskori ember és életmódjukról
a temető nagy kiterjedése folytim meglehetős tiszta képet
kaphatunk. Megtudjuk, h9gy
déli vngy északi kulturák nyomait mutatják-e az ékszerek,
fegyverek és különböző házieszközök. Ennek az eldöntése
pedig nzért is nagyon fontos,
mert ha bebizonyosodik, hogy
nálunk a déli, görög kultura
nyomait találjuk már a bronzkor legelején, ugy minden valószinilség szerint éppen Magyarország továbbitotta a nyugati orsuigoknak a fejlettebb,
nemesebb kulturát és nem mi
vettilk át nyugatról az ott meg

,. .,

Az amerikai ~yWOk válauuton áll.-,ak.
A kö,·etkezö két-három hónap alatt el kdl
dönteniök, hogy atiféle utakon éti módok<tn ke-resik a boldogulást a jövöben.
El k{'II dönteniök, hogy hüségcack maradn~k-e a United Mine Workershez, .,agy csatla•
Mtnak a szakadárokhoz és az uj szervezetbe
tömöriilnek.
Mi megírtuk a véleményünket kerte!CS nl>lkUI ebben a tekintetben.
Mi gyól'aságnak tartanánk a bányászok rC~éröl, ha a. régi sz~rvezetet ott hagynák, amit•r.l a vezetesévcl wncsenek mcgelége.dvf!.
Mi bünnek tartanánk, ha a szervezet mcg~1aradt tagj?it szétrobbnntanák 1 ha cgeslen
osszeromholnak Mitchell hatalmas alkotását.
A Unitcd Mine Workers annyi sokat tett a
bón.vászokért, olyan áldásos működést !ejtett ki
~~~ken át, hogy a testületet nem lehet ott ha.gym a szerencsétlenség órájában.
De ez csak a mi véleményünk.
..
És mi csalhatatlanokniik soha nem tartottuk sem önmagunkat, sem másokat.
Mi nem akarjuk a bányászokra a saját véleményünket oktrojálni.
Lehetséges, hogy a bányásznak, akt tiz l1usz éve fizető tagja és harcoló katonáje Yolt a
Un\ted 1'line Workersnek, most már más a véleménye.
' Ezt a véleményt szeretnénk meghallgatni.
Ezt a véleményt kérjük a bányászoktól,
~kiknek s~ivesen ajánljuk itt fel az ujságot,
hogy módJukban álljon nyilatkozni.
Irja meg ki·ki szabadon a saját véleményét.
Irja meg a szervezett bányász, hogy hü.seges marad-e a United Mine Workershe-1., v:tgy
be!e(áradt a küzdelembe és uj utakon, a vörös
testületben fogja keresni a megváltást.
Tisztel~tben tartjuk mindenkinek a meggyözödését és azt akarjuk, hogy velünk együtt
mindenki meghallgasson minden nyilatkozatra
ha jlandó bányászembert.
És irja meg a szervezetlen bányász. hogy
mit tartana ö jónak a két szervezetet ilh•töleg?
Hogy melyiket ajánlja azoknak a bányászoknak, akik nincsenek Baldwin-Feltz rendörökkel körülvéve, akik csatlakozhatnak akármt-lyik szervezethez.
Szeretnénk, ha sok-sok bányász megszólal•
na e kérdésben, mert fontos dolog lenne, hogy
egymással és egymás véleményével megismerked,iünk és tisztába legyünk ezekben a !lorsd.Cntő hónapokban.
Közölni fogunk minden beérkezendö levelet a beérkezés sorrendjében.
És azt reméljük, hogy ezekből a levelekböl
sok bányász utmutatást fog ta1'1n.i a saját RZámf ra, hogy ,a két szervezetből melyikbe,: csatlakozzék.
A legjobb levél beküldőjének öt dollárt fogunk kiutalni és nem mi döntjük majd el, hogy
ki irta a legérdekesebb és legértelmeseb!J len~let, hanem a bányászok.
M6dot talállll\k rá, hogy a beérkezett levelek fölött leszavaztassnk az olvasókat és igy
d1asszuk ki a legkülönbet.
öt dollár nem nagy dij és nem a pénz az,
aunit a legjobb levélért kinAlunk a binyászn.ak.
Azt akarjuk azonban elérni, hogy !l levelek
iránt felkeltsük: az olvasók érdeklödését. merl
csak ugy van értelme a közös megbeazété1mek,
ha abban részt vesz a Ma1n·ar Binybzlap mind
a huszezernyt olvasója.
Szólaljanak b,t mec a bbyúaok é!I ne rejtsek véka ali, hogy mi 'a vSemé:Dyik a régl aer•
vezetröl, az uj in-ekezetTól ~ áll:113.ban a h'•

n,úwk Jelenlerl aötét he!,utéro'1.
Egymúnak tesznek aiveulcet a maffU'
binyúzok. ha ebhez a fonto1 kérdéshez minél
112.6mosabban hozd sz6lnak.
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI
orvos

ZSUZSI

Irta: BOlitM ENDRE
(FolytatAe)
Mielött kiment volna az ajtón egy asz:ezony még valami pir08 kenöccsel beken•
te az egész arcát-.
Zsuzsi lassanként rájött, hogy itt tullajdonképpen nem szerepröl van szó, ha•
nem ó is csak statiszta lesz, extra, ahogy
Hollywoodban hivják.
Kétségbeesetten kereste Pinket, de nem tahUta sehol é11 a szigoru örök nem enged·
ték akárhová menni a studio terll letén.
Szétné:tett. Óriási fé\hengeres tetejil
épilletek sötétlenek az egyik oldalon. Azok
a 11tudiok. Azokban dolgoznak. Abban az
irfi.nyban, amerre Zsuiaiékat terelik, nagy
vasuti állomás épület áll, amelyen Zsuzsi
meglepetten ismer fel egy magyar szót.
Csak most jut eszébe, hogy Pink mondta
neki, hogy a kép, "Stolen Pride'" Magyarorazágon játszódik le. Eiért vannak a magyar ruhák éa ezért van magyar nevU vas•
uti állomás.
Pár százan vannak, akik, mint Zsuni,
fel vannak öltözve es várják, hogy valami
történjen. Lassan egész besötétedik. Hilvösebb lesz és könnyü kis ruhájában bizony
Zsuzsi fázni kezd. Legtöbb ember ismeri a
másikat, csoportokba verödve beszélgetnek, itt-olt magyar szavakat is hall Zsu•
zai; csak 6 van egyed ill.
Türelmetlenlil járkálni kezd az emberek között és egyszer csak beleütközik Ba•
loghba, akinek ·egy kacskaringós nsgy bajusz van ragasztva az orra alii.
Már lehetetlen elkerülni a találkozást.
Athál milvésznö is ott van a közelben, Daruval beszélget. Most 15k adják a bankot
é11 nem akarják Zsuzsit észrevenni. Balogh
azonban szóba elegyedik vele és szidja irgalmatlanul Bordát, --a, rendezöt él! Vakar•
csit, a rendező mindenes cselédjét, hogy
dacára az ö nagy európai és színész multjuknak, igy egyszerilen bedobta őket statisÍtálni.
Még vagy egy jó félóra eltelt, mire a
direktor megjelent a porondon és kigyul•
tak a nagy vakító fényü lvlámpák.
Megkezdődik a munka.
A rendezö egy borzas haju kis alacsony, szakállas ember.
Vakarcsi piros, kerek képü pufók kis
alak, mindent!Ú ott kullog a nyomában és
figyeli, hogy a nagy rendezö urnnk füstöl-e a szivarja. Ha nem íilstölne, ami sil·
rün elöfordul.mertarendezó ur szórakozott és elfelejti szívni, akkor Vakarcsi
szolgálatkészen nyujtja az öngyujtót.
Zsuzsi iSutönszerüleg közel jön ahhoz a
NÉGYEZER ÉVES

HALOTTAK KÖZÖTT
(Folytatás a -2-ik oldalról)
Az agyaged<Í!:yek igazán mü!
vészi iz\ésr61 beszélnek, de
sajnos, az idök folyamán az
er.1berek ezt a formaérzéket,
ugy látl!zik, teljesen elveszitették, mert a két-három ezer
évvel kéaőbbi leletek meg sem
közelitik a )<orai bronzkorszak
emberének az edényeit.
A halottakon sok C'aetben
igen s;r.ép ékszert találnak és
11ersze, oz ékszerek javarésze
bronzból .'készült.
Egyetlen
aranyleletct is talált Móra Ferenc a szőregi négyezer eves
temetöben; egy par6nyi kis
mtany ifü lönlfüggöt, amelyet

helyhez, ahol a rendező éa az öt körll lvevö
~~~01~!;;1t::.kodva nagy tArgyalásba van-

A jelenetet megCJ1inálták egyszer, buzgón és lelkesedéssel. Olyan Udvrivalgást

1am -

Va lóban érdémes volt idejönni, mert
lAtja Zsuzsi, hogy azok között az emberek
között, akikkel Borda Urgyal, ott van
Pink is. Zsuzsi közel furakodik, de Vakar-

:zt~~~z:t~~~• !~!~z:s:~mu~1t:i":;!fé;!~~
,·e. Még egyszer.
M08t meg Balog odafurakodott valahogy a vállravevök közé. Most ez nem tet-

::g ::d:~
~;e:;~n~tf~~~
lönben is - hunyorint _ ott nem lehet
rumot kapni.
Zsuzsi felmegy„ Kellemes ki.s szoba.

~~~i~d:b:u l~~!:~ s~:~::~a;~~:~:: ::'rtt~
odamegy Pinkhez. A fényképé.sz félre vonja Zsuzsit és barátságosan mondja neki,

~C:~:

é~oes~ön:~:~;!a;:sf:,8'~;!v:~ :~~

;:~a~ ::n!::ne:;!:z~lszi:ftt: paa::::

~~:=~ttr!:!~:i:;sz:!. f~~u~!eá::~
b!lyszerüen a csók következik é.s az ölelés. Zsuzsi mit nem is ellenkezik. Már be-

-,
.•• '.,;'_ ltja, ... ,

lenyugszik, hogy számára ez a világ folyása. Nem is tudna ellenállni. Könnyen fel-

: ~~~~;tö~togh megszégyenülte n kullog

EgySzribe megváltozik Zsuzsi iránt. Oda-

A jelenetet már vagy tizedszer ismét-

~~k~Y a:~:~s:fszerrc

~

:i; u~;:~::~~~~·c~~~~:~~:~~

!~!k:::r;::;u~::~z:~ő,s::~~l!~
erősen

nyiben
meg vannak haj
litva, aminek nyilván az volt a
célja, hogy mlutAn az állatbőrt

~::::i~m

e~~á:;~n;zi~:::!til!a:a~d~!

r:!:

:i~\!::Y~!:~n \1an, mikor hangzik a má_ Szivart!

~;~e~::i ~:k::!e\;:~:~::P~: ::~~k~::
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:~~le~:~~-w::!:::; ~;:z:nn~t:é;;d:k
embereknél. Vakarcsit nagyon utálja Bor-

Az extrák összesugnak. milyen fontos
utasitást is adhat most a sjaát nyelvén.

k:tsé~= f:g
A
e~fn~: !a::~f~~
ni próbálja, mert neki sem sok kedve van

:~!::~o:i:,iuh:~~1:i~ti:s~~á~!:,e1::e ;:;~
ki lesz rugva.
Többek között fényképész is szeretne
lenni, mert azt hiszi, hogy mindenhez ért

Zsuztf:tu:~g::~• ·;:,~:1~ :~1~a;~égzik [1~~~e~~~•nt~öi!!:;~t.de bel{ltja, hogy haza
ezt a jelenetet és amikor mehetnek az'
Már reggel van, amikor a courtjuk
extrák átöltözködni. Zsuzsi megkapja a elött megáll sz autó. A tejes ember éppen
maga• hét dollár ötven centjét és megy ki akkor megy odébb onnan. Még egy utolsó

h;:::~·

nz
nóe:~~:j:i;f:en~:1:~r~zni ezt
a hirtelen változAst. 0 még nem tudja,

m:~

és ezért akar Zsuzsi elhelyezésével szives-

~!~

:1::i

:;~;e!~i:.ogy lekötelezze azt,
1
Van vagy 9 óra. mire a munka meg.
kezdődik.
Egy kis sínpáron egy mozdonyt és egy
\'onatot huznak be az állomá.s felé. A vonatnak csak az egyik fele van megcsinálva, az az oldala, ami Zsuzsi felé fordu l,
ahol a fényképező gép van. a másik oldal
ny'itott és lécek meredeznek benne.
•
Zsuzsi nincs meglepetve, hiszen látja,
hogy minden csak a fényképezö gép szemének van épitve, a gyönyörü kastélyok, a
nagy kőépilletek. a másik oldalon mind
meztelen faálh·ányok. Ebben a vonatban
RZ ablakoknál egy pér ember ül. Valami
nagyur féle szili ki a \'onatból és erre a
tömeg, 11mely ugylátszik. az ö fogadtatáslira gyült ö~sze. az érkezöt éljenzés és
ildvri\'algás közepette a vállára veszi.
A rendezö egy nagy állványon állt,
mellette egy pár ember és köztük Pink.
nki a fényképező gép kerekét forgatta.
Zsuzsi odaállt a tömeg első sorába, ahová ·
a szolgálatkész Vakarcsi állitotta.
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rendező-inas lihegve

Cllók!;:~~~7;:1:~e~z\:~::j:r;~~~~dni!

Zsutsi elkeseredetten panaszkodik neki, hogy mennyire csalódott a filmben. Azt
hitte, hon a mozife\vétel ünnepélyes és
nagyszerü valami. ll:s most kiderült. hogy
közönsége.s és unalmas és fárasztó mun•
ka. Pink elmagyarázza, hogy csak azért
hozta be öt extrának, hogy nagyjából megismerkedjen a körillményekkel. A következ6 nlkalommal már egy kis szerepecskét
fog Zsuzsi kapni.
!gy megy és ebbe meg
kell nyugodni. Lehet, hogy ma haragszik
Zsuzsi és megaláztatásnak veszi az extrá·znst. de valamikor majd meg fogja még
köszönni. Jól tud a kis vörös beszélni, Zsuzsi teljesen megnyugszik.
- Fbom - panaszkodik a leány, abban n könnyyil kis ruhában egészen átfáztam. Ui-y látszik. erre hüvösek az éj•
szakák.
- Majd iszunk egy forró rumos teát
- montlja a fiu - és át melegazil nk. ll:n is
fázom.
Az autó egyszerre csak megáll egy
privát ház elött. Zsuzsi meglepetve néz fel.

Zsuzsi megrezzen:
- Jaj. a világért sem!
- Pink még annyit mond:
- Meghálálom még ezt a boldog éjszakát magának, Susie! Maga egy nagyon
okos leány. Maga nagyon sokra fogja vinni Hollywoodon.
Zsuzsi feje kóválygott a nagy tervek·
t/51. amikkel el volt telve a fiu szavainak
a hatása alatt. Ha lgy megy karriert csinálni, az nem is olyan rossz. Ha már elkezdte, ö szivesen folytatja ed és be fog
6 még vonulni Shag és a többi bányap\ézekre, ahonnan kiilzték, ugyy, hogy irigyelni fogja ott mindenki.
Meggyu jtja a villanyt é.s halkan fel sikolt. Az ebédlójük asztalara dillve egy
férfi alszik. A másik pillanatban már mosolyog. Megismeri. Pelton. Ugy látszik,
meg akarta várni, hogy mikor jön a lány
haza és megunta és elaludt. No, ezt megtréfiljuk, gondolja Zsuzsi.
. Csende11en lenyitja az ajtó mögé rejtett ágyát, levetkőzik. eloltja a lámpát és

esztendő ellJtt

ez

fogai teljesen rendben v~nnak
és csak akkor bámul ·el az ember, amikor a koponya tetejét
ve.sszllk jobban szemUgyre. De

%

~~z:::~~nm:~~
ok t"er.c;::::i
lyuk tátong a halá\íejen. Hatalmas, ovális "folytonossági
hiány" bizony ez és miután a
a hiányzó csontrészeket nem
találták meg a s írban, kétségtclen, hogy ez azt bizonyítja,
hogy már négyezer évvel ez..
előtt ismerték a primitív embe
rek a legnehezebb orvosi mil·
tétet; a
kop onyalékelést és
elég sürün gyakorolták is.

A bronzkor ori:osi c,odú}a
Miután a koponya tí>bbi réezén is alapos Utések nyomát
th
;:1:::t~~1::tvae;
valami fejbevághatta, illetöleg
fejberughatta. A koponyája
persze beszakatlt, , a csontok
szi lánkokra törtek és az ember
nek az é letbenmaradásához ok-

:e:~~=: ~~ ::i~~•

Hüléaek melyek
gyulladásaá. fejlödhetn.ek,

hi~7~~lo~rt!:&~~~t'h M~~;
mta:uiintetheti Creomul1ion-a1,
:.~d7-et~1Íc~~1f ~cé:!~ 1!?c.:
m~y

tar;~Wk·!·

~;:rii:d~.,~~t,t.tt~~t
·

1U1 é1

0

:~:~ifE~~t{:~~t~r::~ri:i~.~
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:,:,:':l~ !=~~!~~:~ (
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sebb koponya lékeléscknél a ki•
vágott léket rendszerint aranylemezzel fedték be, a mi szöregi emberilnknel azonban a
1
~i;:a:eme~::te:t n:;~7t
ni, tehát egyszerűen csak a vékony fejböl védhette az agyvelöt a killvilágtól.
A csodálatos a dologban az,
hogy ez a beteg meggyógyult
és mint azt a tre ponA\t rész letompu lt szélei mutatják, \cg•
alább 5-10 évvel később kerültrUlt csak sirjába a négyezer év elötti orvosprofesszor
jóvolt{1ból.
Kétségtelen, hogy a treponÚ·
lási mUtét nehéz tudományát
ez az őskori orvos csak tapssz•
talati uton szerezhette. Per•
sze, kérdés, hogy hány embert

szaik
shop
nál a
nem

elalszik.. Reggel arra ébred, hogy Peltont
költöget1 az édesanyja.
Pe!ton ~zégyenkezett naayon, hogy el•
aludt es meg 6 kért bocaánatot es ilyen
k~rUlmények között kónnyü volt Zsuzsinak
kimagyarázni a dolgot. Elmondta, hogy
dolgozott, de természete.sen nem emlitette
hogy Pink 110git.ségéve\ jutott munkához:
Pelton szörnyen restelte, mentegette magát, hogy akaratlanul egy szobaban töltötte az éjszakát Zs uuival. Mert Zsu~i rava ~zul azt mondta, hogy 6 sötétben vetkő
zött, nem gyujtotta meg a lámpát és tgy
~;r:~;tscn nem \·ette észre, hogy a flu
Egy félórá\'a\ Pelton távozása után
e~y motorbiciklis néger fiu egy hatalmas
virágcsokrot ho~ ami egy nagy fonott ko- /
sárba van állit,•a.
Zsuzsi felnyitja a kisé rő kis borité·
kot és abban is egy pár sor van, amiben
Pelton ujból bocsánatot kér a mult éjszakai eseményekért. amit végte\enill re.stel.
Később telefonál a fiu, hogy aznap este
szeretné Zsuzsit látni, de Zsuui közben rájött, hogy Ugyes politika lesz a fiu keidödö féltékenykedésének ugy el~jét venni,
hogy most adja a megbántottat és egy ' pár
napig nem beszél vele, és igy azt mondja,
hogy firadt. mert az eJ(izó estén sokáig
dolgozott. Majd ö íelhivja a riut, ha akar
beszélni vele.
Aznap este magiinOllan Uldögélnek oda
haza anya és leiinya.
Zsuzsi nem nagyon szeret igy egyedül
lenni az édesanyjával, mert az hamar elpityeredik, az apjukat, meg a bányaplézt
emlegeti.
Hiába olyan gyönyöril minden Californiiiban, az asszonynak már hom'ligya van
a blmyapléz után, amit ugy utált, amikor
ott volt.
Ma este Zsuzsi ugy elözi meg az anya
bánatkönnyeit. hogy ő maga mesél az el(i..
zö napi munkájáról, hogy milyen hallatlan nagy sikert aratott és milyen érdekes.
a fch'étel ~és ilyesmik.
·
Meg$zólal a csengö. Zsuzsi felujjong.
Tehát nem vette Pelton figyelembe, hogy
ö nzt mondta. hogy álmos ma este és mégi.s
eljött. Örill neki nagyon.
De nem Pelton volt, hanem Romeo. 0
is eh'Y hatalmas virágcsokorral állit be
és ragyogó arccal.
(Folytatjuk)

mind visszamentek open
2031 szevazatot adtak le a
alapon dolgozni s azok· szerződés elfogadása é~ lSSB
bányákmíl, melyeket még szavazatot a uerződés elvetése
nyitottak meg, a b~nyá- ellen.

~:i:~: ::~. kl!rlk,

;;~~á\~:;:;:e;~:en;,::t7e!~:
,•os,
sikerült ez a remekmüve, amely még a mai világbnn is orvosi szenzációszámba menne.
Lovik Károly.

·11ielő 1t

hogy azt nyissák HA EGYL;;;;;;;.
-,~ra, leN ll'fJ"'1Tlf, hMost a Nebonville és Athens
közötti bányájuk .t nyitják
rlUkr•, lHill Hlépl J~~kr•,
lunch t ld,~~kre, oap ~ •
meg.
~
,dp ld-4tela nVomtatoo•
RÁSZAKADT A KO

•ll'lkra
A- Union Pncific Coa\ Co.
.. o.
8. bányájában
Roek
Springs. Wyo.-ban Ed Cook
bajtársra
munkája közben
nagy tömeg kö szakadt, mely
megölte ezerencsétlen bajtársunkat.

::i::zt~lanul hozzálátott a mÜ·
T-alaku metszéssel keresz..
tillvágta a
aztán
vésővel óvatosan hozzlifogott a
kopom1a trepanáláslthoz.

kő-

sir~:: is tö~~ál~!:un!~:~::;:
de ilyen óribi mértekü treponálá.sra, bronzkori s irban, még
sehol aem akadtak idiilr. A ki•

Az Easex Coal Co. ujabb lezárt bányiiját késül megnyitni.
A b{myatársaság kiadott jelentésében azt á llitja, hogy a
munka eddig megnyilt bányáind
:~hna~~:;t~ :~:b:e~{i:~
megnyitását "l.s - open shop
alapon.
Azt mondják, régi bányá-

oolna

u1Jb4ge,

afdnl}a a Mag11ar 84.nudu-

lop NUomlld/4.1.
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Ev~::d~~i~~~ t?:1~J:a~f:y°:11a:~
és az teljesen elpusztult. A bá·
nyában mo.st addig szllnetelnl
fog a munka, mlg uj tiplit
nem é pitenek.

MAGYARORSL\GBA
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~ a r Hirlap) IVYO~fl:z::c~DTÁK
tflvolitása. A korai bronzkor• UJ BÁNYÁT NYITNAK MEG
A BtRYÁGÁST
szak "professzora" nyilván ha•
A HOCKJNG YALLEYN

fejbőrt,

1

e!~t \i~

:S 1;::~~:e: at::~:X?lba~tt már várja Pink

Kere,~delnd kapc,olatdk

nak a bronzkorszak Jegelejé1yt1 "• mepkad i lyona • curik
r61 származó sírokban is. Ezek:k
a mllvészl di.szitéssel ellátott,
houzu, 12--16 centiméteres
'

~~~:~ ~:~tet-

tel adja vissza a fiu csókjai~ mintha nagy

A fiunak kandallója van, amiben ropognak
1
~é~::::;k~a~\:a~::~::t\sésa:Z:~:~:

A

felhangzik a har-

korb!ca;~~: : 61v:~k :::.

fut a gazdájá-

akar ezen a képen, csak jöjjön be hon.A

!

~:t :::::ta~~;:!!~ót!j~ib~e
bronzkorszak legelején még
nem volt ismerete.s, de a hoBZ-

~~~ge~:~

dent v~::l~~~~1 ru:i: r:gér~::::::i ':~~~

:e:be;é:ré:~r k::e:~~:1:tk::
xusban állott a távo li Ázsiával
( is. Mert valószinU, hogy ugy a
:trdekes a korai bronzkori réz, mint az ön, amiből a bronz
ember ékszere is. A férfiak ill, keletről származott Szónyilván éppugy cicomázták ma regre.
gukut, mint az asszonyok és
Amilyen elmaradtak voltak
kut)'a, medve és farkasfogak- egyes dolgokban ezek a bronzból álló nyakláncok süriln ta- kori emberek, olyan meglepó
lá\hatók a szőregi sirokban. A és még a mai kor gyereke elött
mai ember szinte el sem hiszi, is csodálatosnak tetsző dolgokhogy milyen fejlett kereskedel- ra bukkant váratlanul a kutató
milk volt már ezeknek a pri- ásója. I gy például a szegedi
mitlv embereknek négyezer muzeumban Mó ra Ferenc elém
esztendö előtt is.
tett egy koponyát, amelyen az
A bronzkori ember nyakán elsö pillanatban semmi killönem egyszer található tengeri nöset nem vettilnk észre. Nw1
~;t::.~:st;:;:~t~a!it;::!; :~:!k1;!~k!~ ;:n~~~n~ig::; ~·;;~fr::sk::/~~~~;
emberei.
----------------Vastag ruhát
hordhattak
ezek a primitiv emberek, legtüdőalább is ezt bizonyitják a
hoaszu tük, amelyekkel ruhái-

)

csak Clatalok emeljék a vál-

logh!t~;;i ;~!!~::a:'~~n:~

vagy pré~et a váll fölött -össze feltétlenUl a Földközi tenger
tUzték vele, foná l segitBegével partjairól hozták ide vándormég oda is erósitették a vál• kereskedők. A Jeletek különben
lukhoz.
azt is bizonyitják, hogy a szó•

Ázsiával -

r::~::::m

csalt.
_ Alllitsák félre azt az öreg embert!

:~~~tn~::::~:~z:: ha a munkának vége

t:~!~::!, esh:;;u~:tk:~~ko~s i:zt d:i°:O~~~

Itt lakom, májd inunk teát niimondja kérlelö\eg. Nem lehet lgy
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UDAPESTllE & V
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szerződés
tett
tervezetet, mely
elég
bérvágást tartalmaz.
Uj tárgyalásokra uta.sltották
vezetöiket.

erős

fe=t~s~z::~z~:: :!1y~:::;:
ben alig különbözik az
Ezt most a bányúzok elfogadták.
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bele ette magát az egész szervezetbe.
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szólni rnem ek, ott sok titkolni való van a szervezetben. azinMek által való megtámadOtt a korrupció talált magának melegágyat.

ttyedlJII m•u„ l,'"rbz.l~ u Egyelllt AH-kban
Tl>o cnly Hun11arl•n loltnu•• J ourn ■ J 11> Ute Unit,d 91:ftae

-~em,meglepő, ho~ a kerületek vezetöi, akik szintén

N

:~!,::;:,~~:•~.~:.~~~e~~~ ~~~;t:t::e:2':

~~!;:y~::~

:o~:~,:~~jt: : ~~ : t~et!:\ : e!e: :i:t~
Put>ll•h•d • ..,..,. nw.1ey
hogy az árulók eggyel többen vannak,
Me11Jtllrnlk minden cao1,rtB~Bn
--------------Nem szivesen irjuk valakire, hogy a munkásságot
.LUJtE W FA. T FIS HER, E cllter
elárulta.
A szivekbe és a vesékbe csak az Isten lát.
A Mal)'ar 9inyl12l•P♦t 1,,1„yi.a:ok lrjlk, bl nyenok'61, b&Ry-knall
~eglehet, hogy néha egy-egy munkásvezér hátat
Tho l•h'"t••l•n M1n,,..• Jc1>rnal 1, Weltt,n tor Min ,,.. et Ml,..,.
1,y . , _
fordtt a munkásságnak, mert a munkások hálátlanok,
Elltel"e'd u Second c1en Matter at :..e r ,,.t otr!M at Colu.mb111, o.
vagy meg nem értök vele szemben.
Under the act ot llareb 1. :lffl.
Néha elhagyja a munkásságot egy-egy ember, mert
<--===,==========--.'! 1 belátja, hogy a töke uralma letörhetetlen, hogy csak véres forradalmak segit_hetik_ a mun~ásnépet és a forradalmat na~ á~nak tartJa a Ja_vulás;ert.
,
,
De arulo az a vezér, akt addig paktal az ellenseggel,
amig meg van a vezéri dzsábja, aki addig paktál a tökéEggyel többen vannak.
vel, amig vezeti a munkásságot.
Eggyel többen vannak a levitézlett vitézek, a volt
Csak pár hete, hogy Cartwright ur szerződést készimunkiisvezérek, akik hátat forditottak nemcsak a mun- tett elő a bányászok nevében, a bányászok számára ln·
kiin~_k. de a munkás~ak is; akik kap!talista szolgálatban dianában s akkor még a bányászok nem sejthették, hogy
fogJak ezentul a kalacsot megkeresm.
már lepaktált az ellenféllel, hogy szolgálatába fog állrii
Harvey Cartwright elnöke volt a tizenegyedik, in- az ellenségnek.
dianai kerületnek és a United 1\line Workers berkeiben
Mikor a szerzödés elfogadását ajánlotta akkor még
pár é\·e még azt gondolták, hogy Cartwright valamikor azt hihették, hogy őszintén szolgálja a bányászságot és
feje lesz a_ szer.~·ez~tnek.
hogy csak a bányászságnak a szolgája.
Ne~ 1b'? tort1:_nt.
.
,
Most látniok kell, hogy Cartwright már akkor két
A banyaszveze1: meguta _a ~eny_eret, am1~ a bánya- urat szolgált, hogy már akkor tárgyalt a bánya-urakkal
szok szervezet.e nyuJtott a szamara es felcserelte az~ ka• a d sáb • • , 1
láccsal, amit a coal operatorok nyujtottak feléje.
zH Jaro · ,
,
.
,
,
Harvey Cartwringht két évig volt elnöke a kerület•
,
a ez nem aru1as: akkor mi annak a szonak az erlelnek s most azért mondott le mert titkára lett az Indianai mevel nem vagyunk tisztában.
__
Puhaszénbányatársaságok 'Egyesületének.
, ~z áruló vezérek végtelen sorában tehát eggyel isNem fájna a bán~ászoknak, ha Cartwright ur csak met tóbben vannak.
03 -_

FEKE TE K ERÁCSONY

Korrupt vezetés mellett a kerületek is korruptak (Folytatás ar. 1-aó oldalról)
lettek és a cári rendszer basáskodása a tiltakozás a kriél f
h
.
tizál~inden lehetöségét -elvette a tagágtól.
'
~:~yze;~~ j:vu~,
Ahol kivágják a szervezetböl mipdazokat, akik néha lehetséges, hogy mi hárman a

tHU~0,\111.A S MI.NERS' JOOBNll)
m1 PARSONS AVE.

1928 DECEMBER 20.

sinának a pusztitása merre vezetett é~ ez a korrupció

~: • : : : : : : :

Eggyel többen

~:t~,

ugy ~~:a~:
~:e; szükös munkás-kenyeret másfajta kaláccsal tudta ,•olna felcserélni.
H3. gyárosok"'szövetségéhez ment volna vezető tit
kárnak.
De fáj a munkásságnak, hogy ma elárulta azt a tant,
amit _te~a~ még üdvössé~ek ~~tt, ?oID:' ~- bá~yász
szolgalatii~ol egyene~n, kozbee~ allomas nelkul, at tuclott menni az ellentaborba, a banya-urhoz.
Fáj a munkásnak, hogy a lemondása azonnali volt,
hogy a lemondása napj_á n már a bánya.urak szolgálatában állt a tegnap vezére, hogy tehát addig tárgyalt a
bányabá1-ókkal. amig hivatott és fizetett vezére vo1t a
bányászságnak.
..
.
llyen alkut egy nap alatt nem kotnek meg.
Olyan egyesület, mint a bányabárók egyesülete, hosz·
szu hónapokig gondolkozik egy-egy ilyen nagyobb változáson.
Kétségtelen tehát, hogy Harvey Cartwright hónapokon át trafikált a bányák uraival, miközben vezetője
volt a báriyászságnak és huzta á fizetést a bányá-

A LÉGIÓ PARANcsNÖJU- volt az American Labor Federation primadonnája.
Az tartotta a "key-note" besz..édet, azt ünnepelték a legjobban és az ő megjelenése •után nem kell r óla gondolkozni, hogy mi rothasztja szét a mu~ások szervezeteit
az Egyesült _All~~o~~an.
_
.,,_
__
1:12 amenka1 legm a legerosebb fasc1sta szervezet az
orszagban.
A Wall Street szervezte, a nagytőkét szolgálta létezése legelsö órájától, mindig szövetségben állt a terrorral, a radikális szervezeteket és a radikális embereket
üldözte; és a Labor Federation gyűlésén is az volt a beszécl f?po~tja , hogy a légió halálos ellensége a liberális
és radtkáhs felfogásnak.
A nagytőkének ez a militant szerv,ezete régebben barátságot és szövetséget kötött Greenékkel és a munkások
junijával.
Együtt lebegtetik az ország előtt a vörös mumust,
együtt rémitik itt a népet ·a bolsevizmussal és ugy érzik,
hogy együtt vannak hivatva a kommunizmustól megmen-

:::::~,t

1
0
szok~ó ha .esetleg a, alku ne~ sikerült ~ol~a, ha esetleg te_" l: :

a ~unkások s,erve,ete nyíltan is s,o·

tatnsnnk is ki leullnk téve, mi- ,

;e8~:

hitte minden ember, hogy a szerve,etlen bányákra fogja

~ t vetni
Nem az történt.
Lewis a könnyebbi~ végét fogta meg a dolognak, a

a_kkor if~~n minek tartozzék az amerikai munkás a
szerve~e
·
_ ,
. , .
, .
.
Hiszen ha a toket kivanJa szolgalm, ha az usz1tó,
a nagy-na'?', a fehér fascista ne~zetiszinü k~rdforgatásnak a h1_ve, ak~~r azt rn~gtehett ~gyenesen 1s, akkor
nem kell hats6 aJton menme a faSCizmusba.
Akkor egyszerűen beál~ ~ kompánia-junikba, akkor
beáll álla~kozákn~k, vo_~ legion~~ s~~k, vagy Ku-Klux·
Klannak es nem fizet kulon tagsagi. dtJat a szervezetben.
Mert ki munkás-szervezkedést akar, aki ugy kép;ie.
li, hogy a munkás-szervezet szemben áll a n agytőkével,
az ne keresse a boldogulást a jelenlegi Arnerican Labor
Federation keretében.
_
J elenleg ez a F ederation nem egyéb, mint a légió alosztálya, ahol Green és Lewis urak átveszik a ~apiparancsot a Wall StreettöL
Nem csoda hát, hogy a Labor Federation egyre
rothad, egyre csökken s hogy minden f ronton háborut
vesztettek a mu]t évben.
Uj szellemnek kell jönni a testületben, m.ielött a munkáa-szervezetek még egyszer ta1pra állnak.
·

BÁNYÁSZOK KERESTETNEK
Minden nap dolgozunk 12 aukkos !!%énben, amelyben
mindöu"\e 4-t.61 15 inch parting van

~:/ ~~~~:t/{'~';xf::.Zffr~!t

a szervezet területeit engedte pusztulásnak és legalább

hatvan-hetvenezer szervezett bányáa,t

szénmezökről.

üldö,ött

1d

a

Ez a sor-ritJdtás, ez a t izedelés nem ment simán,
cealás, népbolondit.ás, korrupció jelzi, hogy a Lewis ma-

BUCKWOOD COAL & COKE COOMPANY
PA RDEE

PARDEE

Wise County, Virginia.
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ER ŐS FEJ FÁJÁS
~
nak ki mit hoz, vagy ad vala- , hátíájás, pattanások, kedmikor egyik-.mbik h1merósünk
vetle!lllég, fáradt érze&,
vagy rokonaink közül valaki.
1
1
::nn :te;; e~n;:;: ~ I ...._
'
~elyet nem tudunk változta!--"
1
je, hogy ez a baj tönkre~~h~=~:en;t::k:::;
tegye az egészl!égét. Vecentes bélyegre sincs pénzünk,
gye be azonna,1,
nemhogy valami más helyre el
~
j Partola BiztcnStgltaigl
tudnánk u~zni ebbol a siralbll-e• hMh&jldL Isi uoru.n megullntotl a u•kreke<l611t, 01011 u
mas he\yv.etilnkból.
erő9 rejt,jht, klt&karUJa •• mllctlHUtja u e,16111 •141r•uetet telfrlultl,
relbangolJaé,imunkaltod,.,.el
tölti el. E1 a
•
ki
h::P~:~:~ő 1:::;
PARTOLA MODSZER
ott a bányAllznak, ahol három
E• enrhe +• batho&. A ned- ke llorn1>1 k m,, • uem,ekek 1•
éve mu llott, hogy kinn vaueret!k. t:~y nngy dobM Partol,t bArme1y amerikai clmre t!lldOnk
egy dnlU.rtrt b,rmcnl.-e. A Partol6no. elkOIU'ILtep dolU.t IOk or-oo,gyunk. Tehát ugy vagyunk,
•t 1úml6t fog önnek me1u1hrltanl.
L,,punk majdnem mlndet;Jlk ol.-uóJa 1..,,erl 611 iueretl a Partolil,
mint amely porta teljesen lehauonban ön a.&nk kll•f 1arto1lk, akikne k 1nf1r nem .-alt all<alm•
éget!, hogy ott CSllk il.z ilres fak1pn'.iMlnl . töluio ki li•UAn u 11.l:mt 1sehényl ~- kllldJe be hM·
únl< mt11- ma.
lak es. a h~~u maradt, de más
1
se~:, k~a~i1::on~merikai magyaroknak, akik milunknú.l
jobb sorban élnek ebben az or•
sz.ágban, hasson a lelkükre a
?lmyí1szok -~iralmas helyzete é~
0
~~::':;;:1beaaz~;{/ ::n:
valamennyi munkástestvértlnk
érdekében is harcolunk a fro n•
ton s igy ezért is vgyunk bát•
rak hozzátok fordulni, hogy
ments6tek meg lelkeinket.
Az Amerikai Mauar Könyvpiac Szenzációja !
A Gypey-i lokálnAI még jeLEGSZEBB AJANDEK ,AZ ASSZONYOKNAK!
lenlevó h~ro~ _m"-:_"Yarnak a
NAGY MAGYAR
1
ne~:t!~ e~~:J, ~Y~:~.ö~,~ Va.,
3
~~r~;:r~ounty, Box,._ · Nót-John Kiss, jelenleg Mcsdow•
brook, W. Va. Box 67, nős,
gyennekt.elen.
AMERIKAI SULY- ES URMERTEK SZERINT
Louis Gergely, Gypsy, W. Va
0 1
1
1
1
Bo; ~~~:::eá:::· magyarok 3
~:,t!,'nd: : ~:_n;,~•:z ::!E•;:~!~•k!7;;~~ :;;~ ,b~; :~!ni;!;'! ·
éve mult, hogy sztrájkba lt!pADVA. Nom ken t8bb6 a h1z1enu.nyokn1k, .uk1c1n1k ...gy c„k...__
1
1
11
tek a bérlevágás és a u:erzödés
;.,~:1 -;:; ~;:~ 1
E:~~m;.,~!:.::t~~~ b~::01k
megtörése végett s jelenleg teli,,n, hogy amit • szAKAcaKöNvv 61 cu KRAszAT rocoptJ• 12e,nt
jes hat hete hogy nem ~ap_nak
efk!12lt, u izthu 1eu • meatarmu„e kfa1U1J6nek
1
semmincmil segély~ a Jumtól:
:ö~f:::/52 k~ :;~ke~"m';:~ ":;;:,:_.1 ~
ÁRA : $2.50
A _local elnöke ~zt Jel_entett~ k~
viszONTE1.ARus1T61< KEOVEZMl!:NNYEL
1
~:::~~·á~~~8n~~:t~~~ at~~r~
MEOREND~LHE'l'Ó A KIADÓNÁL:
a további segélyt folyósitani.
ST. MARKS PRINTING AND PUBIJSHING CO.
Hlililsan köszönve a szer- 17 sT; MARKS PL.
New YORK. N. v.
kesztö. ~r 8 ~ivcsségét. maradtam k1val6 tisztelettel _ ..
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BÁNYÁSZOK

HA HÁZAT, LOTOT, ÜZLETET, AVAGY BÁRMILYEN
BIZTOSITÁST AKARTOK VENNI CLEVELANDBAN,

~:~;t~;:;: ::":!,::;:~::'! ""siiivi's~tts' ,:siLvEsTEt
1

nem cgyez~k v?lna meg a. Jelenle!P fiz~tésen, vagy_ a ros szövetségben áll a légióval, ha a szervezet voltakép- vesen küldte bo a eimeket, tam;bnka f~:ete!em,. ak::r talan ma is vezere lenne ln dia- pen fiókintézete lett a \Vall Street fascista Jégiójának, lán azt gondolta, hogy majd
n· a;tfáj n;~~n~Fszn~k, mi}cor azt olvassa, hogy a bányászvezér lemondott és még aznap átment a bányabárók szolgálatába hogy ezentul farkas-szemet nézzen a
bányászokkal. '
Nem igaz, amit Cartwright állit, hogy ezentul tObbet fog használni a bányásznak, mint eddig használt, 5
hogy jó részben ezért ment az uj állásba.
Ha Cartwrightnak fontos lett volna, hogy mennyit
használ a bányásznak, akkor nem állt volna szóba a
bánya-urral, vagy tudták volna róla a bányászok, hogy
tárgya1ás van köztük.
Egyszerűen arról van szó hogy ma megismétlődött
a tegnap tragédiája, az ann~ sok tegnap tragédiája,
hogy a . bányászt elárulta a vezére.
A fejétől bűzlik a hal és a United Mine Workers feje
nagyon büzlik.
Akik az elmult két év történetét végig nézik, azoknak. látniok kell, h~gy a Lewis mas~a- szándékosan tört
a szervezet romlásara, szándékosan tdezett fel nyomoruságot a bán~ákban, _s~ndékosan volt rajta, hogy a bányászok ~ratt megntk1tsa.
Megigérte Lewis a bányák urainak három éve, hogy
a bányákból két.százezer embert ki fog üzni s akkor azt

A Természet Utja
mh~dlg o legjobb ~t, élwizr.e a friu leve((it és napfényt.
a!111kor csak teheti. Azonban óvakodjék a uékrekedést~I_._ Ez a borzalmas baj tönkreteszi az e ~ t . [ejfaJ_ast okoz, T?egrabolja a boldogságtól és iniie,Jékenynye teszi. Amikor a term6s1~t figyelmezteti a székreke-
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KÖ ZJEGYZŐI IRODA
:b~~~:é~ei1;:!ke~~ ;~;
magyar család harcol Roesite•
ren nagyobb darab kenyérért,
minden családnál vannak ha- AMERIKA LEGSZEBBEN BERENDEZETT SZÁUODÁJA
tan, vagy nyolcan.
_
1
Tisztelt szerkesztő ur. S11::a
:~t:ta~:l :é~~: ~ a:m~le:;~
hivja Amerika dolgozó magyar
jait hogy segitsenek bennünket.' Mi nemcsak a magunk javáert harcolunk, . hanem az
egész munkásnép Javáért. Ez
COLUMBUS, 0.
aá:tá.cao~';; sok!~ltb! 1;t°:~:
:ert' m: nmi~denb61 kifogy~
Az órlbl Deahler-Wallick szállodában ezer
tunk. Caak az a drága Jézuska
teljes otthon 11an berendezve éa mindenki
Jetekintene mir abból a magaa
megtalilja a neki megfeleló lakút. A ltia•
égböl erre a aok szegé7 n!P·
figyelmesebb, a legképzettebb alkalmazot8
tak illnak a vendéeek rendelkeúaére.
1;:~e~~- :d:;e: é:a~:.
kimondhatatlan ez a nagy
Amikor a Deebler-Walllck mindenben a
vendégek rendelkezésére 611, fe l van azoharc.
·
relve minden kényelemmel éa irai mér.
Tiad:elt szerkeazt.6 ur. Ahol
keltek, aziveun veszi a vezet6ffg, ha ujlt.icsak aegitenl tud, seaitae ezt. a
aok.at ajánlanak figyelmébe.
aok szegény népet,. hiszen meg
JAS. H. MJCHOS, Mana1er
nagy ha,cnak nm""• vége.
Maradok tlntelett.el
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MEG KELL MENTENI AZ ÖNKÉPZÖT
"A Mo.nká," is "Az Embn" kötdt,-lt ltMt tWf ,orhan
hoty mtfmtntúk az Őnkipzöt. A pol1ári lapoknak
,iirgöaen, ltl ktU 11ilá1oiitani a Mrmltú Btttg1t1ilyzö i,
Őnkipzö Szerotzet ta1,ágál. - Mtg kell mtnteni az egylttd a kommunizmus ,zilhámoiaitól. Az Uj Elört
közel álló bali,úo magával ránthatja az Onkipzöt.
A ma,iyar polgári lapok szö\·etségi biróság,
egy ujságot sem az alól a suNinca benne kétség, hogy ezt
strucc-politikája nem ment fel a Receivert akármelyik tag kilyos felellisaég alól, amely az vánsigára, akármelyik szövetÖnképző
tagjaival szemben aégi biró kinevezné.
épp ugy fennáll náh1nk,i mint
Végre a szövetségi hatóság
mikor a Verhovay Segély Egy- nem tOrné el, hogy öreg, beletról van szó,
teg munkbok, betegsegélyére,
A Munkás Betegsegé\yz6 és eltemetesére szánt pénzét pont
Önképzó Szervezet \'CSZélyben bolsevizmuara használják fel
van, azt meg kell menteni a az álpróféták.
tagság számára s ti kell venni
A szöveUlégi blróság nem tor
a bolseviimus szélhámosainak né el. hogy bizlositásra szánt
a kezei közill.
pénzekből nyomdát vegyenek
'€:vek óta némán nézték, bü- és nyomdát lopjanak. papírt
nösen tilrték a magyar lapok ,·Así1roljanak és ellopják ezt n
- ezt az uja6,got is beleért"e, papirost; és nem hagynHk szó
_ hogy n magyar munkások nélkül azokat a,: apró ingatbetegaegé\y,:őjének
rosszabb Jnn vásúrlási kalnndokat, am~ga:i;dija ,·an, mint a Csáky l)·ck körill annyit loptak, akik
szalmájl\n.ak.
n palotát \ 1\sárolták.
A,: Előre és 11z Uj Elöre vol
A szövetségi bir6s:'íg nem néz
tak a ga,:dái az egyletnek.
né el. hogy hónapról.hónapra
Az Uj Előre körlll élősködő. tekintélres összeget, hét-nyolcdologkerU\6 naplopók szélhá- szHz dollárt dob ki egy betegmos tábora íost.tog11tja hosszu segél)·zó csupAn csak azért,
évek óta ni Önképiőt s egyik hogy ti:t-ti:tenkét naplopónak
pénzilgyi kalandból II másikba dolgoznia ne kellessen; s majd
vitték a munkások pénzét.
bele néznének holmi kis okBeteg munkások segélye he- mányhamisitásba és mfuofajUl
Jyett palotát vásároltak, nyom csnlásokba.
dát vettek, nyomdát loptak az
Nem denunciáhís jár az
Önképző pénzéh és "Az Em- eszünkben. mikor a uö\•ehégi
ber"' azerkesztóje
lopáll.!!al, biróság beavatkozásának a
csalással é.s több rendbeli ok- szükségit hangoztatjuk.
irat-hami!itással vádolja az
Ez ai ujság nem vész öss1:e
Önképző ve1.eiöit. Az Uj Előre senkinek a hité\·el s miattunk
desperád6inak a bandáját.
lehet minden ember becsületeNem titok ai amerikai ma- sen kommunista Ha az a hite
gyarok közt, hogy 6 Ember ég meggyőződése
sierkesdője igazat irt. mindDe ez még nem jelenti azt.
annyian tudjuk, hogy az Uj hogy egy
betegsegélyezésre
Elcjrc á\kommunistái lopták, szervezett egyletnek a pénzét
csalták az Önképzőt. de senki szét
lehessen kommunizálni
nem akart belenyulni eddig a egy pár szélhámosnak; és mi
dartí.zsféa:tekbe.
!clemelnénk akkor is a tiltnkoKtltelessége minden magyar ió szavunkat, ha kommuniz- 1
nak, hogy sWt emeljen az mus hel yett katholikus vallás!,
Önképző biztonságáért, hogy vagy csillagsávos lobogót vásafelvilágoaitsa a tagságot, hogy roluána~ a ~etegsegélyezésre
értesse meg a magyar munkás- szánt penzekból.
aal a tizenkettedik óta kétségTisztiín
gaidasági okok.
beesett helyzetét, hogy irjuk tisztán az egylet biztonsfiga
meg nyiltan a valóságot. A lehet az ok. amiért a s:tövetsétönk szélén áll az egyle~.
gi bir6ság \"édelmébe kell ajánH11 azonban a polgán ma- Ioni az önképzőt
gyar ujsiigok ~zt gond?l~ik,
Mint egy olyan biztositó in- 1
hogy a:t Önkepző tagJal\'al tézményt. amelynek a pénzét
nem kell törődni, -~~rt azok:megdézsmálták, amelyet évek
bolsevikek, ha azt vehk. h~IO' óta rendszeresen fosztogatnak,
nekik nincs kö~ük az Uj Elore amelynek a vagyonát valami
aiélhlimossfiga1hoz, akkor Az korhadt nyomdaépületbe fekEmber-~~ és A .Munk~s-ra há- tették.
[
r~I a kotelesség, hoin: az ÖnA szövetségi bir6ság nem
kep:tö~ megmcntsé_k.
. azért áll ná utjút a további
El~gr~ ez a ket l~p vallJa foutogaUianak, mert az elloa szoc1ahzmuat a legbsztábba_n pott pénit a kommunizmus ne0

SO.DAKOTA
Midőn South Dakota lehetőségeiről
akarunk az amerikai magyarságnak beszAmolni,
nem mulaszthatjuk el az alkalmat, hogy egyuttal rá ne mutaasunk azokra az eredményekre
ia, melyeket más nemzetiségek ebben az államban elértek.
South Dakotában is találunk magyar farmereket, azonba n e:tek csak az utóbbi időkben
költöitek az államba és eddig még nincsenek
\"alami nagy uámmal.
Társaságunknak nincsen eladni való földje, azonbnn rcndkivül fontosnak tartjuk, hogy
az állam szorgalmas és jó farmerokkal telepitödjék be.
Minél hamnrabb telepszik itt le egy csomó
farmer, 11nnál jobb lesz nekünk éa minél hamarabb \"izsgálja meg Ön nz itteni lehetőségeket,
nnmíf jobb leu az Önnek.
Nem szabad szem elól tévesztenilnk azt fi
fontos körillményt, hogy ni orazig legjobb és
legtermékenyebb földjei valamikor s:tintén olcsók ,·oltuk és n lele1iedés, valamint n föld mll\'elése tetle azokat értékessé.
Tegyen Ön is ugy, mint ahogy az ország
uttöröi tettek: menjen Nyugatra és ott a\apitson otthont magának; Nyugaton még aok jó
és olcsó llru föld van. kö:tel a városokhoz. piachoz, jó iskol!khoz, jó szomszédságban és egytílt11lábn11 kÖiel nz egés,: modern eivilizí,cióho,:,
Ai igazi, a szenvedéssel teli uttöró munkí,t
m1ir elvégeiték azok, akik először mentek nyugatra, Önre most már sokkal kényelmesebb
munka vár.
South Dakotában sokféle nemzetiséget taJHl az ember és igazán bajos volna megmondani,
hogy tulajdonképpen melyik is vnn többsé_gben.
Van egy jellemvonásuk 11zonban, mely közös és
ez az. hogy mindan nyia n ki,•ánatos, jó szomszédok és békés, ezolgálatkész népek.
..
Valamennyien hajlandók fi közért dolgozni és nem találni még egy helyet ebben az orsuígban, ahol a vendégszeretet olyan kifejlett
\·olna, mint South Dakota farmerjeinél.
A köll>égi és városi iskolák semmivel sem
maradnak el más államok iskolái mögött. A városokban mindenlltt taliilhatók elismert középiskolák. ahol a farmerek gyermekei magasabb
iskolaztntásra tehetnek s,:cnt. A különbö:t6 vallásfelekezetek hiveiT\ek mindeniltt nagyazeril
templomok állnak rendelkezésére.
Posta és telefon minden egye.s farmot belekapcsol a modern életbe és ezk utjiin a farmer
és családja állandó érintkezésben van II klllvilággal.
Nagyszeril vasutak vannak mindenfelé.
EzenfelU ! azonban az egész Allam be van há16:tva kitilnő utakkal, melyek a távolságot ugy!I.Zólván teljesen eliminálják. Autón, vagy
truckon a különbözö. városok ugyu6lván percek alatt elérhctök.
Akúrmerre is jár ebben az tí.llamban, azt
fogja talAlni, hogy a munkfitól nem irtózó szorgalmas fa1·merek, tekintet nélkill arra, hogy
eredetileg mennyi pjn:tiel jöttek erre a vidékre, ma már több-szá,: akeroa birtokkal rendelkeznek, ·szél) otthonokban laknak, gazdnságuk
megragadja az idegent és mikor arra keril!
majd a sor, hogy visszavonuljanak a tényleges
munkától, egy nagyon szép értéket képviselő
birtokot tudnnk átadni gyermekeiknek.

TALAJ ÉS ÉGHA JL AT
:: ö:!é~:~á\!:;;rl~::j:
ela6 sorban sz~1ahs~ magyar
1
:~:~:~:~ieb~~\0~::!g:~~~ak
Kötelessége lenne ennek a
két lapnak, hogy mindent elkövessen a tagság felvilágositására és hogy awnnal lépéseket tegyenek, hogy az önképzőt megmenthessék.
Az Uj Elóre tönkre megy,
val6szinnleg a következi! e.sztendllben.
Hiába a caalás, hiába a lopú, hiába a sikkasztás.
Annyi munkakerOlőt, annyi
naplop6t tartanak el a munkúokt61 ellopott P,énzen, hogy
a gyüjtéaek, a csalások, a lopáaok dacára menthetetlenül
tőnkre mennek.
Nem szabad addig várni az

-:!!~n ::beoit:t c~·é::t~-a~é;~ 1
miféle célra - elrabolják.
1

Ha megmentheti mé_g valami a Munkás Betegs~gelyző és
Önképzö Szervezet letezését- és
az egylet va_gyonának meghagyott roncsait, akkor azt csak
ilyen radikális eljárás menthetné meg.
Ismételten le.szögezem, hogy
első sorban A Munkás és Az
Ember fN~.P~aek érte, hogy a~
egylet mt!R'!!lentéaére val~~1
ilyenfajta lépés megtö~nJék,
de felelős a tagság felvi\ág~
sitá.aáért minden egyes amenkai magyar ujság.
_
'€:s nekünk tökéletesen "!'md•
egy, hogy az Uj. Elöre tizenhárom próbás szélhámosai, a
kommunizmus fékerjei miket
önképzővel.
hazudoznak össze-vissza, ~inKI kell azt venni a karmaik- ket nem félemllt meg a von1tAb6\ mielőtt a lap Wnkre men- suk.

:io~e=

~t~ ke~é&te!j~~::e::~ea~;::~;

:ak~kt:ér:a~,
kor az utolsó filléreket Is el.
lopják a tagságtól, akkor a
lappal egyOtt vége lesz az
egylctnek.
~
A Munllinak vagy Az EmMmek gondoakodnl kellene róla, hogy a Munkás Betegaegély
z.ő éa Önképző Szervezet 1zimAra Recelvert nevez.zen. ki a

figyelmeztetjük legalább a tagaágot, hogy vigyázzanak, intézkedjenek, mert az Önképző létezéae hajazá.lon fQ~.
ta ha nem választják azt cl
a:t Uj Előrétől é11 az Uj Elóre
kOrlll él611kM6 zsebtolvajok
társaságától, akkor el fog szakadni az a hajad.!.

Mikor arróJ van szó, hogy az ember egy
farmot válasszon, a legelsó dolog, ami szóba
kerülhet: a talaj minősége. Ebben a tekintetben nagyazerü feleletet ad a termények válto:talossága, minósége, valamint mennyisége.

"

17 inch a termelő hónapokra esik, vagyis arra
az időre, amikor a farmernek szüksége van rá.
J ockson Coun.t.,ynak az évi caapadéka s.zintén a
fenti arány szerint osztódik el.

JA CKSON COUNTY
Ebben a:t isll)ertetésben a:t Ön figyelmét
különösen Jackson Couutyra óhajtjuk felhlvni.
Ennek oka caupán az, hogy ezt a ' megyét választotta ki letelepedés céljából egy olyan hon•
fitársn, aki beuta:tta egész South Dakotát éa a
helyzet tanulmAnyozáea után ezt a helyet talilta legalkalmasabbnak letelepedés céljaira.
Jackaon County az á llam délnyugati reazébon fekeiik éa délen a White River határolja.
A talaj ai ugynevezett Pierrc loam, egy nagyon
ga:tdag televény föld, melynek mélyBege biztositjn n kitiln6 termést. A felszinalaku lat, mint
azt múr emlilettük: lankás és csupán a nagyobb folyók mentén viilik szakgatottá.
Állatten}·ésitésre killönösen alkalmas ez a
vidék, amennyiben ugy a marha, mint a 16 a
rendes körülmények között a szabadban telelnek ki. A csapadék ugyanazon az átlngon mozog, mint a:t iillamban általAban és igy mindazon termények, melyek az állam többi részein
ismeretesek, itt hasonló sikerrel termelhetők.
Jnckaon County , 48 mértföld hosszu és 23
mértföld széles. A megyén két föut, State
Trunk Line Highway szalad végig, észak-déli,
illetőleg nyugat-keleti irányban és ezek
az
utak Kadokn11ál keresztezik egymást. A Highway No. 40 (Custer Battlefield és A. Y. P.)
egész hossztí.ban ka\•icso:tva van. A Go,-en1ol'll
Highway képezi a főutat a Pine Ridge. Rcservationtól a piacok felé. Ez ai ut Kadokatól egészen a folyóig van kaviaozva. -

A VEGYESGAZDASÁG HASZNOSSÁGA
Jeckson County l egelső sorban is alkalmas
vegyes gazdaságra és állattenyésdésre. A farmerek egy része eladásra termel, m{,s része pedig állataival eteti fel a termést.
A 16 és vágómarha tenyésztés, mint az
mindenki előtt ismeretes, nagyon hasinos foglalkozás. Már régóta ugy ismertek ezt a helyet,
mint a lótenyésztés paradicsomát, nem csak
azért. mert itt találták meg az őskori ötujju 16nak a lábnyomait, hanem mert eien a vidéken
a lónevelés alig igényel gondot a mégis az itt
nevelt lovak vetekednek a világ legnagyobb
gonddal nevelt lovaival.
A Kadokaba való Fred Sears nagyon sok
fajtiszta Percheront nevelt a farmján minden
különösebb nehézség, vagy go nd nélkül. Jackson
County a legrégibb idők ótn a legjobb min6ségü, regisztrált Hereford marhát produkálja.
Jelenleg is hat regisztrált Hereford marhaiillomány van Kadoka közelében és II tenyésiállatok s:táma több, mint e:ter darabra rug. Dacára annak, hogy nagyazerü eredményeket értek el a tejgnzdaaágga\ is, ei a vidék elsősor
ban a vágómarha szempontjAból vlllik ki.
A nap által megérlelt íi1 legíöképpen kövériti a marhát, mig a nagy tejmennr.iség eléréséhez, mely a tejgazdaságnak nélkülözhetetlen alapja, más takarmányok is s,:ükségesek.

TEJGAZDASÁG
A tej gazdaság a legutóbbi idökben \'ett n~gyobb lendilletet eien a vidéken. Ugyszólván
minden egyes farmer feji a teheneit és a tejszint eladja. Az egész megyében keresztül-kas~\
számos tejazin-állomás van, ahol a farmer JÓ
áron értékesitheti fölösleges tejezinmennytségét. Az a farmer, aki 8---10 tehénnel re~delkezik, már j6 anyagi viszonyok között van es 11em

kinte~=~ ;~~~~z~a::,j~i~~e~:::e=~~!~~n::: ; : kell aggódnia a jövö felett.
a termő réteg a latt, mely kül önösen fontos a
A DISZNóTENYBSZTES FONTOSSÁGA
8
~:~t~te~af:jdv~~ :t~n:i~!~~Af!5:a~~:~tl;
Az utolsó
a latt aiemmel láthat6k6t61 es gazdag nitrogénben, valamint pboe- Jag növekedett Jackson megye diaz~óteny_észtéphatban.
·
· se. Jelenleg körii.lbelnl 800 vasuti koca1rakoA talajalakulat egyenletes, helyenként Jan- mányra való disznót s:i;állitanak ki évente Jackkás, viszont a folyók közvetlen köze lében a vi- aon Countyból és a legkisebb kétség sincs az-

esztendők

i::e~~mbos volta már batArozottabban ész~ :::~ ~oö~~:i ~:;~lll:fs:ni:v!':a;;~iie:
Az évi átlagos hóméraéklet 45 fok, a két azét, mint hizlalásra valót azállitják ki a meleghidegebb hónapban általában 14 fokkal van gyéból és nagyszerll árat kapnak érte a te~ró fölött, mig a nyári hónapok h6méraéklete nyés:ttök mert általánosan ismert kitünő vol70 fokot tesz ki átlagban.
tuk és a~. hogy .klllönösképpen alkalmasak a
A legutolsó harminc év tapasztalati azt bi- hblalásra. Ugyazólván minden egyes farmer
zonyitják, hogy az utolsó fagy időpontja kö- fajállatokat tart és lgy a kiazállltáara kerOlő
rillbelül április 80-ára esik, m,ig az lia:ti első disznók kitün6 hirnévnek örvendenek. Tekintetfagy á ltalában október elején szokott jelent- te! arra, hogy a disznótenyésztésre killönösen
kezni. Az év lCirnagyobb rés:teben tiuta, derült alkalmas ez a vidék, egész bátran meg lehet
idő járja, amely körülmény rendkivül fontoa j6solnunk, hogy nincsen mesar.e áz az id~, miugy
gazdálRodlis„ valamint az egéat.aéges ég- kor ezer és eier koc1irakományra való disznót
hajlat 8zempontjáb6L
fognak évente a megyéb6\ kiszállitani.

a

. .. , ES0Z€S
South Dakota évi caapadéka körOlbelO I
21.59 inchet tesz ki. A legfontoaabb ebben a doJogban az, hogy ennek az esőmennyieégnek Jegnagyobb része námbeliletr kifejezve körülbelül

BIRKATENYBSZTES
A vasutvonalak megépitéae el6tt a \idék

főfoglalko:tása a blrkatenyéaztés volt. A!talinoaan elismert tény, hogy ennél a vidéknel keresve sem lehet jobb birkatenyésztő helyet ta-

lálni. Semmi kéhég sincs a:tiránt, hogy minden
kezdő farmernek nagyon kifizetődik egy kisebb nyájat tartnl, ha pedig nagyobb, még megmil\:eletlen íoldterOlettel rendelkezik, akkor a
nyáJat la ennek megfelelően nagyobbithatja. A
taj-juhok kÖl:111 a szibériai Bajkál-tó vidékéről
szármawtt Karakul és Khi.rgiz juhot találjuk
itt a legnagyobb mennyiségben, azonban a baul
juhfajok la képviselve vannak. Ez a Khlrglz
juh egyike a világ legjobb, legnagyobb és legjobban telelő juhfajtáinak. Eu:n vidék juhtenyésztöi iíltal produkált juhfajta nagyságra
vetekedik a Khirgiz juhvaJ és a gyapju gazdagságára, valamint finomságára né:tve pedig a
valódi Karakullal.

I'
CSIRKETENYtSZTIJS
Cairketenyéaztésael kisebb-1).agyobb mértékben minden egyes farmer foglalkozik éa igy
a megyéből tekintélyes mennyiségi! baromfi,
valnmint toj:is kerül kivitelre.
A farmerok iltalában nem specializálnak
a csirketenyésztésben, azonban. mint az általános farmerkodáa egy mellékága, igen kiíizctlidik és éppen azért ajánlatos, hogy minden egyes
farmer olyan nagy cairkeállománnyal rendel•
keuék, amilyet csak el bir tartani.
South ·Dakotúban tekintélyes mennyiségű
pulykát is tenyésztenek és a pulykatenyésztés
sokkal több has:tnot ho:t a farmernek, mint hinné az ember.

LUCERNA
Jnckson County a vil:ig legjobb telelő lucernáját produkálja. A íarmerruikodlumalc ezt
az ágát különösen hasznossá teszi az a körülmény, hogy a földet nem kell semmi klllönösebb módon preparálni a lucerna alá. Különösen nagy elöszeretetnek örvend a Cosaack és
Grimm féle lucernamag termelétle és mindkettö,·el nagyszerü eredményeket érnek el a farmerek. Ei a vidék különösen a Cossack lucernamag termelés központja, aloé a lucernamagé,
melyet a "kereskedelmi és farmervilágban a legjobban telelönck ismernek el. A mag lagnagyobb részének eladása a Rapid Cityben székelö
Western South Dakota Alfalía Seed Exchange
utjün lesz eladva, amely organizáció egyike a
legjobban megszervezett co-operativ eladó 9zerveknek.
Kadoka köielében egy Jeff Hoon nevll farmer két esztendön keresztül évi 90 dollár értékil lucernamagot termelt akeronként. Ugyaz61v(m mindennapi az akeronkéntl 50-75 dolláros termés. Vannak farmerek. akik éppen a
lucarnamaa termelésnek haainos \•olta miatt
sz{1z akerszúmra termelik a lucernát.

EDES LÓHERE
Ai édes lóhara termelés egyre nagyobb teret hódit, mivel egyformán alkalmas tnkarmlinynak, mint legelőnek. Általában a lucernávnl való kevei-ésre használják, nem pedig a lucerna helyettesitéaére. Ai édes lóhere még a legs zárazabb években is gatdag termést hoz és iio•
erre, mint biztos takarmAnyra lehet uümitani
minden körülmények kötött.

BUZA
A buza e(!Ylke az állam Jeirjobban ki!izet.6dö terményeinek es kedvező években akeronként
még negyven bushelnyi termést ls hoz. A buzát
általiban véve eladásra termelik ezen vidék
farmerjei, mig a többi terményeket takarmánynak haamálják feL

KUKORICA
A kukorica nagyon rövid Idő alatt a:t állam vezető terménye le.sz, amennyiben a far:
merek belátva ennek nagy hasznothoz6 voltát,
egyre nagyobb és nagyobb terilletet ültetnek be
kukoricával. A kukoricának körülbelül tiz percentjét caalamádé gyanánt használják fel, milr
a többit magnak termelik. A:t akero nkénti 40
buahel termés nagyon közönaégea és meruokott
dolog.

KERTEK

es GYl!MOLCSOSOK

Minden kerti veteményt lehet ezen • vidbken termelni. A krumplltermeléa különö&en klfizet6d6 dolog. A dinnye, tök és zöldségfélék u
e16ször feltört talajban nagy■zerüen teremnek
már.
A patakok és folyók mentén a gyümölcafU
nagyszerO termést hoznak, különöeen pedig a
téli alma és szilva.
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Egy millió ton szén havonta
A ~i~tll burgh Coal Compa~y

~inkor észrevették, hogy
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Ekhós szekér
,
nyoman
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.net bányászott és adott piacra öaszes feg)'"-etti, mikor látniok mindig ajánlotta amelynek az
októberben. ts azt állltják, kellett,. hogy Fisher kormány- érdekében még ebben az évllogy novemberben a termelés i:ó a P1tt:8burgh Coa\ re ndel- ben sem átallotta korteskedni.
meg nagyobb volt.
ke:i:ésére bocsájtotta Pennsyl-1 Most hát a Lewls pártj.é.nak
Minden
olvasónknak
azt vánia minden államkozákját, az uralma a szervezetet legá.
ajánljuk. hogy olvassa el még már késő volt a tisztli.n•látAs. zolta
elt)'AAer ezt a számot s akkor
Akkor már nem lehetett
A Pittsburgh Coal teljee dia•
gondolkonék rajta, hogy mit megnyerni a küzdelmet,
dalt aratott, több szenet ter•
jelent a Pitteburgh Coal Co.
A Pittsburgh Coal, amely mel, mint amennyire szüksége
,évi tizenhárom millió.! terme- ,,28,-24-25--ben négy--öt millió-- ,•an 8 ha többet venne leJ 8
.lélle.
kat veszltett esztendőnként, piac, még nagyobb lenne a ter•
Mikor a Pittsburgh Coal Co. huszonhatban már c.ak két melése.
a legnagyobb évét l\lte. mikor milliót, huszonhétben már csak
Nem is álmodnak már ál•
a. s,.kunek nagy ára volt s éj• pár százezer dollárt ,·esztett. mod ni sem lehet már, ho!O' a
jel-m,ppal dolgoztak a bányik
l::s ezzel a bányáazszervezet s:zervezet ujra felvegye mosta•
han, mindössze tizenhat millió sonia meg ,·olt pecsételve.
nában a harcot a Pittsburgh
ton sr.enet bányászott a Piti.a•
A Pittsburgh Coal de~o n• Coallal.
,burgh.
. atrálta az orszá8' bá~yauramak,
A szervezet lapjában még
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Nálunk az egyee államok
nemhogy segélyt adná nak, de
killön tonna.adót vetnek a pu.
haszénre s Ke~tuckyban pél•
dául most Uz.t1zenö~ centeket
emlegetnek.
. Itt a va~uti viteldljak leszálhtását sem lehet emlegetni,
mert a viteldij itt arra való,
hogy a vasutak az országot kirabo lják s ~ogy a befoly6so-

t

Az ekhós szekér egy világrészt hódltott meg az Atlanti-tenger menti 1rYarmatoknak .
Nótan6, pu9karopopa, éhha1'1, in•
dlá n-háboru, aranyláz és vadli..Uatok voltak
az uttalan utak utjelr6l; é5 acélona ed~ett kalandornépaég folytatta H ötven
eves kllzdelmet a Nyuirat meghódltli.sáért
és birtokáért.

:sé~~t1ö~:rl:'Fnc:~:s~~e~enny, :::: : v:::::::~k~elkül keve. ;:~ gt7:~~ ~a:u~:~::kv~:~: sabb érdekel tsé~k előnyére b~S akkor majdnem negyven
Csak egyszerilen arról volt sylvánlai tárgyaliaokról és re- z~nyos vidékek iparát megbé-\bányában dolgoztattak, ma szó, ~ogy a szervezetet kell le- ményekról.
1
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ANE' PLIGA ASZE'NIPARBAN

·ö&s~n busz bányli.juk van verm.
.
Ezek a remények azonban
~~m'7,~itsburgh Coal üze nte na!zaii~~!r~~t:::.rsaságok határosak a nullával.

meg ~óször a háborut a UniEzt a költséget_ helyettük az s ~~óni!::n ~:~:ö~:~:l Pa'::~;
_
.
ted Mme Workers.nak.
[állampénztár elviselte.
Y_
k '.
Európa egye.s országait any. gium Franciaország és LenA Pitab urgh Coal volt az az
Pennsylvlmia államokzákjait t~1.l;8en e1ó1ró 1 ne~ eztk ·t é; nyira tönkre teszi a szénipar gyeldrszáj'on kivill összesen

:~t

ga:\::~,;

am~t s:e~~=!~t::e
,szétfe11zitetet az eródünket.
A Pitteburgh Coal \"Olt a
'hátgerince annak a példátlan
'harcnak .. amit 8 nagytőke indi•
tott a banyász ellen.
l!:11 ez az a vállalat. amely

~inndebnáhn~ás~!:zs:g:~ork:l:~
:ány az égig bllzlött, ml_k~r az
osszegá:zolt bányászok JBJszava a senátus plafonját verte,
aKk~r jöttek rá Lewisék, hogy
az allam ,·onult ellenük harcba
a Pittsburgh Coallal egyetem•

~/ne ~;:k:;:~e1:1 a
m e
Abba pedig az államkozá.
kok beleszólnak.
Ennél · a ti:zenegyszázezer
t~n termelésnél borzasztóbb
b1r nem érhette volna a bányászságo~.

~u~~~l~á~!:gai::~:::io:!~ a:
Ipar érdekében.
A Nemzetek Ligájának a
gazdasá(ri bizottsága elhatároz.
ta, hogy na~ vizsgálatot vezetnek a szenipar helyzetének
a megismerésére s hogy olysn

:~1~~

!:::rtá~1:~áz:~~~óba toa:
mokba, amelyek jó szenet nem
termelnek. Az l!:gyesült Álla•
mok ezt az évi kétszáz milliós
ton szilkségletet játszi köny•
nyedséggeJ azállitaná ezeknek
u államoknak.

:::::.·::~:..~:: miadea AUSTRÁLIA KÜZD ASZÉNPIACÉRT ~!:,~:' "~:·~:.•i.i.:i!.: ..~.:,:•z:~:n~:':::~:.;:m;
Sajnos, egyebet a szervezet
~lnöke alig vitt a háboruba.
A bányászokat sztrájkra hiv•

:Í;~,~~~~::~::kdo~!:'!t;~
lhiu11ágot vitt a küzde!,.embe.
Nagyhangu
kijelentéseket
·t.ett, elhanyagolt minden más
:helyet, csakhoS"Y a Pittsburgh
'Coa.Jt legyözhesse.

Az

egész világon

_____
beteg a
A mu nkásoktól

::t1ipar s Austrália sem kivéAmig azonban nálunk csak
8 bányász börén akarják az or•
\'OSSágot megtalálni 8 am·ig
Angliába n az állammal akar•
ják át..-étetni a bányákat, ad-

lesz a szénipart rendbe hozni. mai kor vegyészeti tudományi•
Egy francia bányaszakértó nak a következménye,
ugyancsak elnökl ete alatt egy nemzetközi
De nemzetközi
megoldás,

~:t:i::tt sc:n~nt há~::::!~\~:;
már ötven centtel Jeszállitaná
a szén á rát.
Royaltykban (amely AustráJiában az államnak ,jár) és
vasuti szá llitli.si dljban ötven

tei:r~:~~ a személyében sér• ::!é~:~;tli~:~:/rz:e:;d;~~; ~:;~etto::~j;~~ könnyiteni
V.~;/ö~:e; ':~Y;~ltn::a:::
'tlyu e11a patmozdulat történik a
:szervcr.ett bányász ellen.
_ Mái· az egész orst.ág tudta,
<e3 leste!, hogy ,mint ,•onul fel a
"Mel_l~n tőke á maga irtózatos
ereJevcl, hogy azon az egy
-:front.on a szer\'ezetet összetör.
je fi Lewis és a ganj'je nem
tu_dták m(ig skkor, hogy ott
-dönt6 c&ata van kitöröben.
Ok. meg azt hitték, hogy
:::j:~ik~s~:ln~eta

o:o::á:l~~tj:fz~~;\a a szén
árát sl.25.el le tudnák szálli•
tani, akkor nemel!ak otthon
emelkedne a termelés, de killföldre ·is, New Zee\andra és
általában a New Hebrida szi•
getekre is tudminak szenet
vinni.
Azt ajánlják hát, hogy a bá•
nyatársasli.gok mondjanak le
huszonöt centról tonnánként,
ami azt jelentené, hogy egye-

~~';;;:j: !:;6 !~~~~n

a

ho~ az! ::öa:;t~~i'i e:~~~!~;
(Austrá!ia is államszövetség)
huszonöt cent bónuszt adjo n
minden ton kitermelt szénért
az iparnak.
Ugy képzelik, hoiry az egyes
ál!amok bátran megadhatnák
az ötven centeket s royaltyn és
a szli.ll itásnál, mert annyira
megnőne a forgalom és a lakosság keresete, hogy az állam
megtalálná n s:zámltását.

av:~n:~:

o:◊:~~::·ják,

hogy a világ ! ::~~ ~:~z:!~S:s~:;;zl~~: L~

:;;::en!~é~:;~e~:gy ~~an~;:jdolggal f o ~
szén szükséges s ho,gy mennyi- ! L A DOLÓGÉP A TOR VÉNY•
vel _kell a tern:ielést leesökken- 1
,
SZÉKEN
tem, hogy a piac ne legyen el-boritva.
1 Az East St. Louisban l evő
Természetesen me8' akarják ! szövetségi törvényszék tárgyns zabni, hogy melyik állam 16 termében eR(Y
hatalmas
mennyi szenet lökjön a piacra, ladoló-gépet
ií.llitottnk
fel,
ahogy megazabta például az hogy a biróság könnyebben itél
európsi' nemzetkö:zi acélipar, kezhessék egy patent-perben.
hogy melyik állam mennyi
A Herzler a nd Henninger
acélt szállithat a killíöldi or- Macbine Works uj ladoló gé,.
0

a:!~~ül~ !:e:·:zt: \-e~~~\~:::t~l~ái~• !~d~a~:~ sz~o~~:·ttság

~

J '

THE NOCTURNE

SERI ES
THE CONCERTO

·

be!!!~~it

azt is elöirná, f1~!n:i!

!~:t1
:;;:

A MR A D

~::

t~in~:n

AZ

A MR AD

Villan)-vezetékbe kapcso\ha•
t6 beépitett Dynamic hang.
szóróval

voltuknál fogm iir-

Egy kere11ó - 8 tube
rendkivül érzékeny, nagy
azelektivitásu késr.Ulék

vil6gon

NtLKÜL

$295.00

Rádi6,..at

,..itün6

A Ligának ez a dic&eretre
méltó határozata nagy tet.azést
keltett Angliáb11,n és Németországban, itt 11.zonban meglehetös kétkedéssel fogadják az
inditvAnyt.

ga\omba.
.
Herzlerék tagadták a dolgot
s engedl\lyt kértek rá, hogy
egy gépet íelállithassanak a
tÍlrj'yalóteremtfon.
A biróaág az engedélyt meg.

\'O~;e;~r~~~ h:~~i!gy~;~:tet~i:
vidék bánynszövetsége (Cos\
Operatora Associntionja) képes legyen megszabni és \imitálni n vidéknek II tennelését.
Nem is nagyon szabad igy

:oz:;::~r:t~imi~i!n~k
a t~remben, am~ly alkalo~.mal
n gepet munkaközben \'etltlk a
vászon_ra. •
.
..
A btrósug vegleges dontést
nem hozot~ még~ dologban, ~e

Számos más model

GYiJNY0Rtl
KIVITELBEN
Kérjen .árajánlatot
tőlünk

;::/ :Zk~;;:e::~;:r. mind megAmerikai és keleti diófából
készült rnodern kabinet an•
ti.k fini11helésU rézdi11:zitéssel
A kabinetben helyet foglal a
han~zóróie
Villannyal müködik
A le8'finomabb készillékek
egyike
ÁRA LÁMPÁK

Nl::LKÜL

$320.00 .·

AMBRIDGE RADIO SHOP
1006 MERCRANT ST.

AMBRIDGE, PA.

i11:::t::~

sz~ ;:::t:~e:d;~~k. Manu-

~~:

Az ekhós szekér nyomán
kontinentális replllőgépek szelik át az
országot és ahol a pioneerek mefl)ihentek,
azo}lon a helyeken ma metropolisok felh6•
karcolói vágnak dölyfösen az egeknek.
Ahol Minnehaha a vörös faj ,gyli..azAt
belezokogta a dübörgő vizesésbe, ott kez..
~6~ött a Nyupt és onnan huzódnak az
md1ánok hétfájdalmss gyli.szkórusai a
!~ky és a Cascade hegyek mli..elk oldalli..--

E:11 ahol ezek a siralmsk csendes nyá~ es~ken dalba huzódva li.tröpillnek e1rY
v1 lágreszen, ott ma mindenütt kultura
civilizáció. vagyon, 8'8Zdasli.g, jólét fakad
az ekhós szekér vérrel itatott nyomdokában.
Akik ma ennek az utnak nekivágnak,
azok ne~ ekhós szekéren, de Pullman
hli.lókocsin, vagy Cadillac automobilon
utaznak és igen keveset és kevesen gondol•
nak azokra a bizonyos szekerekre.
A/1, Oregon trail ekhós szekerei közt
magyar nótaszó és magyar bánat is ve•
gyíllt a puskaropogásba, de a modern'
Nyugat fel é a magyarok még keveaen
mennek.
Pedig hivják

őket.

A Dakoták buzaföldjei, Montana végtelen legelói, Washington gyümölcsligetel
kitárt karokkal néznek az európai farmer•
Ivadékok felé a Keletre és jólétet kinál•
nak a most már autón járó pioneernak.
l::n Bórharisnya szellemével ezeket a
helyeket már rég bejártam. de a buzaka•
Ili.sz helyett az a szellem csak az öserdő•
ket mutogatta.
A drága kalászosban, a zöldbársony
lucernásban, az aranysárga barackllgetekben csak mostanában jártam.

i:

BA EGYLET8NBK ~ a, hollpo.plna, borUlkra, bdll
IH1'p6 Jer,11ellrr, lu1'Ch tlcketekre, i,agJI ...., uil' kioiuU
1tJ10mlotvd1t,,.A-r• Nlno u1Jh4ge, o}úljo a M...-

lll/fllMdJ".

Roundup, Rodeo é11 egyéb ham/al•
tott co,r-bo11stigak.
·
1.-adol.."f!i táncmulatság. llll,ir
Szumlinow bál,..irál11nö.
11/agyaro,.. ,..füt Dakotában.
Ami lelietetlen és ami lehelne.
A

~n::;~~~t!& ha

B;;;;;-;;RE

Ilyen viszonyok közt nem ér·
tik meg, hogy például az Egyesült Államok szénipar& miként
mehetne egy nemzetközi egyez
ségbe.
Már pedig az Egyesillt Államok nélkül mltsem érne ,az
egyezség, mert mi majdnem az
egész világot el tudnánk látni
szénnel, ha a szükség ugy ki•
vánná.
Aneilia, Németország, Bel•

Bá1tv(kdop/

Megírom majd, hogy mit lát az em•
ber, ha m<nt iriul el az ekhós szekér nyomdokában ..

:ektá~:::i~n;;nal;as1!:~ttk::raek

~:~Y~~á;~i~at ;:ge!?e;e~ez~ ::~z~:~

Gyönyörü Con110le mode\
legfinomabb diófa
kabinetben

8

:n:~:C:

A nagyuerU honfoglalás csodaszép
történetébe Indiánok és fehérek, hll56k 6s
gonosztevők, munk'8ok és kalandorok lr,
ták,. kilzdötték és lőtték az eseményeket;
és mnca a viláj'nak nebb románca, mint a
Nyui'Bt mej'nyitása és legyőzése.

h;:z~:~jli.á:., se a sze ~:%~!!~H!:~~:~:kretgé~o~:a for~

~~~:~~:~n~ö~v:~~td d:enic;;:

KE:SZOLE:KET

!!

:!:té!~:;~~~a, ~o:n~s~o~~ ~;!t~:!r~~;:a:\ 0 !ep;ee~~~

MELLt: J{ELVE

BEllUTATUNK

ARA LÁMPÁK

ri~::

~~::~:::;/~:!~~n~~
::;s::~:~t:\:il;~:/
met, olasz, anj'ol, bel8'a és len• ban a helyi szükségletek szegyel ta8'js.
rlnt kell majd a termelést
A bizottság nem csinál tit- valamilyen módon, limitálni.
kot belőle, hogy máris kész · A szénipar su lyos és vli.lsá•
tervei vannak a beteg szénipar, gos helyzetét bizonyitja azon•

i""F'';;";;'';;l.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;";;;'';;";;'·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;h:;;"';;";;";;öt;;c~,a~t;;bó;;";;"';;''~•;;m;;;ert !:~yi
S Y MP H O N I C

1928 DECEMBER 20.

HA OLVASNI AKARJA EZT A RENDK IVOL ERDEKES CIKKSOROZATOT:
FIZESSEN EL()

HIMLER MÁRTON
HETILAP JÁRA
BVI ELÖFIZETESI D/JA : 2 DOLLÁR.
CIME :
1947 PARSONS A V.f!,
COLUMBUS, 0.

1

MAQYAA BANYÁSZLAP.

1928 DECEMBER 20.

7-IKOLDAt

Öhazai mesék....
(FolytaUS)
A pajtában, mely éjjeli .uillbuk
leendett, már feküdt három beteg munkás: két fekete s egy fehér, illetve egéa:um
sArga képU. Keaervesen nyögtek: mlndhirmat a strgali.t gyötörte.
A#,. ujonnan érkezettek TéazYéttel fi, gyelték kinlódásukat. Midőn lehevertek, a
caöndbe néha a'l:inegés, néha nyögés vegyült. Kigyószi~egés és nyögés hangján
beszélt hozzájuk a haciendán sz első
éjszaka.
Fáradtak voltak mindannyian s elnyomta öket az álom a félelmetes környezetben is. . . hiszen nem voltak elkén)'ez:tetve. Csak Blllint gondolkozott sokáig ébren. Valami előérzett ugy szoritotta sz;ivét, mint egy vaspánt, ·azt érezte. hogy
nem jó helyre jöttek, de iparkodott férfiasan leráz:ni magáról minden aggodalmat.
- Majd ha munkába ílllunk és szemtől-szembe kerülök az uras6gga\,
vagy
gazdatisztjével, elmondom nekik.
hogy
földmiveaiskolát végez;tem, ne nénenek kö
zönséges napszámosnak. Ugy ám, de hogy
mondom meg nekilt, mikor nem értünk egymás nyelvén? ll:s vajjon ami a berény1 földeken tudomli.ny, én·énres-e az Brazillában?
Az elméjében felmerült kérdésekre
önmaga nem -tudott megfelelni. .
majd
megfelelnek rá óráról-órára az események.
Hajnalban az a néger, aki a vaautnál várta az érkező csapatot, munkába állitotta őket. mutogatva. mint a kukáknak.
Egy nagy darab bozót irtásához fogtak,
meglehetősen kezdetleges
szerszámokkal.
Bálint gyomra - bizonyára a többié is korgott. testükről szakadt a veriték az
egyre növekvő forróságban. Egy-két órát
dolgozhattak még csak. mid6n vágtatva
klizeledett egy lovas, idegen szemeknek különös öltözékben: körülbelül ugy nézett ki,
mint a vadnyugati képeken a cow -boy-ok.
azzal a kQJönbséggel, hogy fején nagykarimáju kalapot viselt.
A bozótnál megállitotta lovát s Blilint,
amint arra fordult, eg)' nagyon visaz;atetszö férfiarcba nézett. melyre a jóféle brazlliai rum tOizott Clvezete és mindenféle
indulat n)'Omta ri bélyegit.
Ordit>:a s korbácsát suhogtatva beszélt
a négerekhez, akik sunyi alázattal álltak
előtte s a korbácsra pisloir.nk, mely régi.
ha nem is kedves ismerősük volt.
I gaz, hogy a rabszolgatarU.s Brazíliában is el van törUlve, de az is igaz. hogy

A P ATAK T I TKA
lm.: SZENTIMREI KÁRTH.A

a rab1110lgatartók utódainak vérében tovább élnek az öröklött hajlamok s nem
tudom, hogy hány szbadnak kell leperegnie, mig a rabszolga-i\--adékban felebarátjukat tekintik. Vagy mit is beuélekl Hát
a fehér bevándorlókban talán azt látjik?
Az Intéző - mert az volt·a lovu - a fehér munkbokat is ugy mustrálta, mint a
barmokat.
Mikor az orditást megunta, elvágtatott. Nem szólt se Bálinthoz, se máshoz,
-semmiféle nyelven. Nem \·olt itt kivel
szerzödést kötni. Akiket ide küldtek. azok
eladták magukat és azt ee tudhatták meg,
mennyiért?
Ebéd idején néger asszonyok hoztak
és elébük tálaltak - megint fekete babot.
Ugyanolyan izetlen volt, mint a vacsorai,
megint félig nyers .... de n \ázado1,ó gyom
rok annyira kivfmták a táplálékot, hogy
elfogyott mind. A be\'ándoroltak mohón
falták utárta a kenyeret. mely silány volt
és kevés.
A rövid ebéd után ujból munkához
fogtak. A négerek immel-ámmal, Bálint
és csapata becsilletes igyekezettel. Meg
akarták mutatni, hogy ök használható emberek.
Amikor a hirtelen beálló sötét&égben
vissz;atértek pajtájukhoz. ismét kaptak
\·acsorára fekete babot. Bálint, mihelyt éhségét csillapította. azonnal benézett a pajtába. hogy megnézze a betegeket. Ott benn
egy gyatra lámpa sikertelenül kilzdött a
homállyal. A aarokba hintett szalmán már
csak a két fekete nyögött.
- A fehér jobban van . . . lli.bra állt!
- gondolta Bálint mintegy ,igasztalásul.
0 tudta, hogy a sárgaláz ragályos, amire
a többiek talán nem is gondoltak.
(A fehér meghalt és eh,i tték . . . neki
már nem fáj az élet.)
Nehéz munka és silány koszt mellett
virták az emberek a hét végét. Talán
majd a fizetés napja megvigasztalja óket.
Mihelyt pénz üti a markukat. lehet a koszton is javitani: hiszen termett mindenféle
jó a haciendán. amiből vásárolni lehet.
Még el se érkezett a hét vége, midóri
valami megdöbbentő történt. Mli.r jó darabot irtottak ki a bozótból, . midőn az egyik
bevándorló. egy bécsi, elejtette- a fejszéjét
s a fnre roskadt.
- Istenem .... megmart egy kigyó !
B:i.lint azonnal hozzá sietett s elkezdte a sebet szivni. A marás a bokacaont alatt
volt, ahol ajkával nehezen fért hozzli..
Azért-e. ,•agy mert nem értette ugy a mód

ját, mint a benaz;ülöttek, aegélynyujtba se mertek nézni, mert kint, reménytelen.11ésikertelen maradt.. A 11zerencaétlen elkez;.. get, rettegést olvastak ki egymás l!Zeméböl.
dett reszketni, megmerevedett éi elvAgó- Az lntézö már korbácsáva l kezdte a lankadott s néhány perc mulva kis:r.envedett. dókat buzgalomra serkenteni.
Bálint fogta le szemeit.
- Szökni 1 - kiabálta mindnyájukban
A közelben dolgozó téraak 111 oda akar- az életöutön.
tak sietni, de a néger felilgyel ö feléjük
- Ni nca má.a hátra, el kell szöksuhogtatta korbácsát, infve, hogy caak nünk - sugdosták ezymúnak éjszaka.
dolgozzanak tovább.
Elgondolni könnyü, megtenni lehetetCaak este vihették haza halott társu- len, mert annyi ember leJllea;telenebb moz..
kat, kinek hullája iazonyuan elváltozott. go;ódását is észrevennék, ha máaok nem, az
ll:s egy árokszélen, melynek mentén már éjjel sza badon eresztett vérebek. A szökést
több jeltelen halom volt, azonnal el ia föl- is csak egyenként lehet megpróbálni. Hosz..
delték. Társai dermedt fájda lommal áll- szas gondolkodás után ezt suttogta Bálint
t1ik körill s egyiltt mondták el a "Mi éjjel átraainak.
Atyánk"-ot, magában egy se lett volna r á
- Mielött szökd ösnénk, pt!nztelenül.
képes. Attól a naptól kezdrn mindegyik mezitelen, bizonytalan sors elé, próbáljunk
ugy ment a bozótba. mint aki a halálba meg valamit. Reggel ne álljunk munkába,
indul.
akárhogy ordit n felügyelö. A pajta elött
A nehezen várt szombaton senki se verődjUnk csapatba s ha látja azt, hogy
tudta. hol kell a fizetéat felvenni. Bálint nem mozdulunk, majd jelenti az intézőnek,
egész héten tapasztaltaktól rossz sejtel- aztán ha itt lesz, majd mondom neki illemekkel eltelve, oda volt atUrelmetlenaég- delmesen, hogy pénzt. Annyit már értek a
töl s a négereknek jellel mutogatta, mint- nyelvUkön. Köszönni mindnyá]an tudunk.
ha pénz Utné a markát. Azok összenéztek. Köszönjetek neki, abból megértheti. hogy
vigyo rogtak, nyilván megirtették. És az kérelemmel járulunk elé. Aztán vagy ád,
egyik íilgét mutatott, ami nyilván a világ .vagy nem ád. Idáig ugy meghunyászkodminden nyelvén azt jelenti, hogy semmit tunk, mint a rabszolgák és ta lán azt hitte,
se kapsz ..
Bálint is megértette, hogy ök há t csu- ~;~a::~j~~r:u~!rá:~~~I. u!anan;~ u!:i
pán mindennapi élelmllkért, a félig nyers jára ennyiönket meg nem akadályozhat az
fekete babért dolgoztak, - elhinni azon- elmenésben. Ha valaki mégis megpróbálná,
bnn mégse akarta.
majd földhöz teremtjük, az istenfáját. l!:s
Mi lesz igy belölük? Kivánhatja-e ""Q. igy csapatostól valami közeli birtokon talegnagyobb embertelenség is, hogy csak az lálhatunk munkát - egyenként elzillleélelmükért dolgozzanak, mint a .barmok? nénk.
Lónak, ökörnek elég, ha megvakarják, de
Az emberek' jóváhagytlik ten-·ét, Hajembernek tisztálkod ni is kell. ldiág maguk nalban keltek. mint rendesen, a jószág kömosták ki egy tóban veritékes rukli.ikat s rUl elvégeztek etetést. almozást, aztán csamiutan a hajótörésbő l csak a rajtukvaló- patba verődve álltak a pajta elé, ahelyett,
jukban menekilltek, ezek a ruhák már anyy hogy vonultak volna kifelé a földekre. A
nyira ronggyá málladoztak, hogy alig fed- felügyelő nem tudta a dolgot mire· vélni,
ték be testüket.
hadonászott előttük. mint egy paprikajanÉs ami fő: pénz nélkUl hogy hagy- csi, ordított, mint a sakál s hogy az embehatják itt ezt a borzalmas helyet. ahol rek álltak, mint a cövek, szinte megderbeszélni se tudnak senkivel? Mert borzal- medt a bámulattól. Megfenyegette a csamas volt a szó azoros értelmében. Az ura- patot, s rohsnt az intézőhöz jelentést tenságot soha se látták, az valahol városban ni, akit ugyis szivesen bosszantott fel,
lakott, a ros.szképU intézőre volt minden bármennyire ia alázatoskodott előtte.
bizva. ll:a ő visszaélt hatalmival.
- · Megbolondultak a rongyosok. vagy
H~ valakin a gazdaságban kitört a megiiiketültek, nem moccannak, mit csinálsárgaláz. orvossal meg nem nézette. Vala- jak velük? - Ez volt jelentésének veleje.
m inő porokat ö osztatott ki néha a beteAz intézö egy szót se felelt. Lova már
geknek. de ha elfogytak, napokig ae azer• felnyergelve várakozott, feikapott rá. (Egy
zett be. Ennélfogva a láz tizedelte Bll em- lépést se tett gyalog.) VHgtatott a pajta
bereket. A bevándorlókat csapatokban te- felé. Az emberek jámbor arccal köszöntötrelték ide-oda, mint a barmokat, ne"hezebb- ték. Ez kissé meglepte, mert holmi zendilnél nehezebb munkára s ök mli.r egymásra léa nem igy szokott kezdődni. A köazönésü-

NEGl' l' EN SZAKÁCSNO
ban mondotta ki bünösnek Eg- ' akiknek legnagyo~b réue u~
FÖZTE KI A llfEZÖCSÁTI ri Antalt és egy évi börtön- vallott, hogy az öreg Könczol
BIRÓ FIÁNAK HÁROIJI
büntetésre itélte..
isz_ákoa, kárty.áa, em~r volt,
NAPOS LAKODALIJIÁT
(UJ Nemzedék) aki egisz vagyom1.t_ elitta, fele----o-ségét és gyermekeit_ ~llandóan
Mezöcsáton hamisitatlan bé- TIZENNÉGY ÉVI FEGYHÁZ ütlegelte. CsaládtagJamak sokkebeli lakodalom volt. Farkas
APAGYILKOSSÁGÉRT
azor, kelleft elóle_ a szon_i-szé..
Szabó J ánoa községi biró Jó__
dokhoz menekillru. A gyilkos
zaef fia esküdött örök hllséA székesfehérvári törvény- fiu állandóan 11zt bang~zta~
get Adám Mihály földbirtokos szik napokig tárgyalta Ifj. a biróság elö!_t, hogy önkivüleb
Ilona leányának. A lakodalom, Könczöl József huszéves fülei állapotba~ kovet~ el bo~Iamelyen 700 vendég vett részt, legény bünügyét. Könczöl Jó- ?1-as tettet. A b1róság végül
három napig tartott. Elfogyott zsef ugyanis ez év ápriliaában is szándékoa ember~lés büntet5 hizott disznó, 100 hízott ka- éjszaka két fej11Zecsapáasal ~~n mo~dotta ki bünöan;k
csa, 600 11Zárnyaa, 420 torta, megölte az istállóban részegen l~J. Köncz~l. Józsefet és. ezert
200 üveg befőtt, 2000 tojás, 8 fekvő apját. A tárgyaláson tizennégy evi fegyházra 1télte.
~Az.aa .li~zt, 600_ liter ~r és. 50 egész sor tanut hallgattak ki,
hter kiaüstön fott pálmka. Az
(Nemzeti Ujság)
:::~~csnöelk::i~~~do~~~~~
rom cigánybanda huzta felváltva a nótákat a lakodalmas
népnek.
(Uj Nemzedék)
---o-EGY ÉVI BORTON
NYOLCVANEGY FILLER
ELRABLÁSÁÉRT
Egri Antal hajduszoboazlól
lakoa esrYiltt mulatozott Dobozi Imre gazdálkodóval. Amikor éjazaka a mulatozás után
hazafelé mentek, Egri egy sötét utcában megragadta Dobozit éa pénzt követelt tőle. Dobozi nem volt haj landó péru:t
adni, mire barátja neklszoritotta öt a kerÍtél!nek és a zse.béból nyolcvanegy fillért kivett. Az ügy a debreceni törvényszék elé került, hol Rézler
Ervin büntetO tanácsa rablás-

FELHOLTRA V~RTtK
A LAKZIBAN
Koczka Zsigmond földmiveat
:l{iatállyán egy lakodalomban
félholtra verték, Bevitték az
irga\rna&Ok egri kórházába, a
hol megAllapitották, hogy a fején tenyérnyi seb t:Atonfl', fel~
s6 ajka fogaival egyUtt leszakadt, a nyakát átszurták és
még több más zuzott seb is van
rajta. Állapota aggasztó.

m~tte ~ szerencsétlen asszonyt.
Mire kiásták, már halott volt.
(Magyarorazi&")
---o-HA LÁLOS J Áf!ÉK
A FEGYVE RREL
.
.
Csonka LaJoe es Balog Ferenc ~áncsodi legények egy
átalak1tott fegyverre .t.ettek
szert, amely.et abban a hiszembe.n, hogy mncs_megtatve, pró
bál_gattak._ Eközben C11o~a
LaJos kezeben a fegyver elsult

és a töle alig pár lépésre álló
Baloghot találta, akit suJyos
áilapot~au szállitottak be .BerettyóuJfaluba, a gróf Tisza
István kórházba, ahol aérüléseibe belehalt. A viztgálat meg
indult.
(8 Orai Ujaig)
---o-ÖT VEN F/LLÉRESEKET
RA!,1/S ITOTT KET KOVÁCS
MESTER
.
.
_ .
A sz1lvásvárad1 c11e~dorseg
letartóztatta Boros Lajos és

iiiiiiiÍ■iÍ!ÍE!!!!!!■■-

Ha egy 'ete'nek

---:;r.~.'-I -----..-
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C8 Ol'ai l!Jstg)

ELTEMETTE A , 1'0LD
Miklós Jánosné negyvenévea
cserépfalui
földmivesaaazony
tapasztóföldet akart !:ml a
község határában levő gödöra gödör fala leomlott I elteben. Néhány kapavágáa után

Magyar Bányászlap nyomdáját
1941 PA RSONS A.VB

COLUMBUS, OHIO

ket máakor se viuonozta, nemhogy moet..
Rövidre fogta lova gyepl6jét s mer6n 'nh-te a caapatot. Bálint lova elé lépett s Jlledelmea, kérő mozdulattal, aaját rongya!ra s táraaiéra mutogatva han1oean mondta: "Pénzt!" ta a többiek, önkénytelenül
szintén rongya.ikra mutogattak és ismételték a varáuerejU sz;ót: Pémtl
Az intézó felkacagott - nem a j6lalkU ember nevetéflével. hanem azzal a- vérfagyasztó kacajjal, mely caak a kegyetlenségben örömüket lel6 emberek alkát hagyja el. l\h1gasra emelte lovagló ostorát, delecsapni vele már nem volt ideje.
·
Ami következett, nem volt benne a.
:::i:!e:;;t~:~ ~ly gyorsan történt, min~
11

Az intéző rá akart sujtani korbácaA-;
val, ö azonban egyik kezével a ló kantárjit ragadta meg, a máaikkal d:r.siu-dzsiku.
fogássa l az intéző karját s lerántotta Jo-váról, hogy ugy elterUlt, mint egy béka..
A másik pillanatban már Bálint Ult ,n lov.on s vágtatott kifelé a tanyából. Egy golyó süvített nyomában .... a feltápászkodott intéző küldte utána ... . de nem ért-=

,1.
Hogy azutá n mi történt a tanyában;.
azt Bálint nem tudta meg &0ha, Örákigvigtatott, magánkiVUl, amerre utat lá.tott, mig a megvadult paripáról szakadt
a hab.
Egyszerre feleszmélt. Leszállt a 16ról ... eleresztette, menjen haza, ha tud t
0 pedig végigvágta magát az országut melletti magas filben. Iskolia kora óta
nem sirt, de most rettentő indulat rálta..
testét és nemcsak saját, de társai sorsán.
is kétségbeesve, vadul zokogott.

0

SÁ RGALÁZ -

MEG KOLDUSBOT

BAiint a puszta földön karjira dölve„
&0káig .uivettépöen zokogott. Gondolatai
összezavarodtak. Nem Ismert magára, nem.
tudta, mi leli'! Nem volt hirtelen haragu ,
és a háboru alatt és után már annyit tort
és uen,-edett, miért rántotta hát le azt 8Z""". .
intézőt lováról, miért hagyta társait cserben. akiket arra beszélt rá, hogy együtt
hKgyják el a tanyát s akik biztoaan megiszsz.ik az őcselekedetének ]e\·ét? ll:s ·ha már
megtette. mit sirm011t düh ében, mint egy,-•
vásott gyerek?
(Folyt. köv.)

Böhm Lajos ottani kovácames
tereket, akik hamis öavenfilléreseket gyártottak és hoztak
forgalomba. Mindössze néhány
darabot aikerillt elhelyezniök,
a hamisítványt hamarosan felismerték é.!J a pénzhamisitókat,
akiknél a hamisitáshoz szilkséges összes felszerléseket meg~111.lálták, letartóz;tatták.
( 8 Orsi Ujaág)
---o-HATÉVI FEGYHÁZRA
JTÉLTEK EGY TESTVÉR-

öreg kora ellenére barátm\got
kezdett egy fiatal leánnyal a.
kire minden pénzét rákölWÍt.e..
Emiatt aztá n állandó volt a.
perpatvan közte, valamint feJesége éa gyermekei köziött..
Egy este. Bor-Réz Sándor, m 1
legkisebbik riu bement hozzi..
az alsótanyára. ahol 11zeml'eh6.nyást tett atyjának tékozlW...
ért. Ezért szóváltás keletk&zett köztOk. A veszekedésnek:
az lett a vége, hogy a: fiu d\'etette magát apjára, megfoj-

GYILKOST
__
Ez év juniuaában Nagy József bodonyai földmiveii agyon

totta, majd pedig ltiv.!tte a 7:116béböl héromszáz; pengőt tar..ta~_mazó pénztárcájli.t és megazokött. A csendörök m.lr máa--

::~:t~;;~:~öft~~~i;:s~u~
a háborusáfl' a vagyon miatt. A
gyilkosság napján 111 össz;e...
,·esztek I Nagy Józse! kést
szurt fivérének a mellébe, aki
a nu ráa következtében meghalt. Az; ügyet a pécsi törvényazék tárgyalta. A vádlott
önvédelemmel ,•édekezett. TIz;enkilenc tanut hallgattak ki.
A törvényazék bilnöanek mondotta ki Nagy Józsefet azándékos emberölés bilntettében és
az enyhitö körülmények figye.
lembevételeével hat évi fegyházra itélte.
(8 Oral Ujsig)
--o-CSALÁDI DRÁ!,JA
A TANYÁN

;::yá~e~~:=~1:ta1~::e~
aki kihallgatása M>rán bevallotta a bUncselekmény elkövetéaét. A nyomoz.ás adatai alapJán J!Ztán olyan adatok i8 me-rilltek fel, hogy a flut a ttlbbi.i
te11tvére és anyja blztották fer
éa közöse n határozták el, hogy,
apjukat eltenik 11.b alól. .
Az ügyészség valamennyiUlr;
ellen vádiratot adott ki és a ka
locaai bUntetö törvényazék::
most tárgyalta az U11et. A.
U.rgy~láson sok tanut hallpttak k1. A törvényszék Bor--Ré:t:
Sándort, mint tetteat életrou
ti1lani fegyházra ltétt.e, ellenben az ass:r.onyt éa tllbbi gyermekét relmentette a vád alól.
(8 Órai U:ld&')

--
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Bor-Réz József klskunhalul A lfav,,«r Bd,q/4alal"II u,.
gazda esztendók óta roltSZ vi- n,..11.Ni lr/dJ:
J1Zonyban élt caaládj6val, mert
~
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MAGYAR MAIL OROER HÁZA
IMPORTÁLT KIIWIILEGESSÉGEK
Vidihi rnidtliulu~t oonla1CU1 willihmlt
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25c
~7~\~.n;.:=- ~•.~-~I $1.]Q
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$1.00

s-.~~~l~.. ~.·-~~....

~!',j!I ~~~t._l~~~~l· ·· $2.00
At A11dllo<"l11m Hotel u 111.a •
'6. minden t6nyelm61'61 JOQ•
do.kodilt. Kénr•l n,ea i11Yllk,

mlndon uobAho• klHiin fllr·
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u. Ideje. hOQ1 H Ol!Wban
106 rokonai
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KARÁCSONYI
PENZKOLDEMENYET

15c
$2.50

MAGYAR BÁNYAPLÉZI
EGYLETI VEZETŐSÉGEK FIGYELMÉBE
Miután a magyar egyletek mostanában választanak uj
\'ezetöaéget és hfratalos 1a·pot, felajánljuk ezenneJ a

A MAGYAR BÁNYÁSZLAPOT

alt.11111"1< utalja lt
Ml"Mn oru.lgban e~deU •merlklll dollirokllt tlzelllnk ki.
irat o.dmlt11nk · leg•

6bb
111L011ole'
Sbö it''G0'ö rtt'i"k.

a magyar bán)•aplézek magyar egyleteinek

HIVATALOS LAPUL

ltutalhok 3 napon belill 10.,.nek
u Oh aUba n kifizetve 61 a ,ur-

• EGY

00

ctöi"'LART

IGEN MÉ RSÉK El T ÁRON ,

, Americaa;mü;J'on Bank
FOIROD A:
8TH AVENU E AT 37TH ST REl!.T
FIOK IRODAK:
1597-4'nd Ave""'
920 Broadw•y

•t 83rd s1 .....u

kőWljük az egyletek ka]auzait, apróbb egyleti é rtesi•

téseket. Az elszámolások közléséért i!I egészen

at 21ot Slreet

NEW YORK, N. Y.

MÉRSÉKELT DIJAZÁST SZÁMITUNK
ÁRAINK ALACSONYSÁGA KÖVETKEZT'é:BEN
M't:G A LEGKISEBB EGYLETEKNEK IS MÚD·
JUKBAN ÁLL LAPUNK~T HIVATALOS LAPUL
VALASZTANl
KALAUZUKAT KÖZÖLTETNI'

es

Készséggel szolgálunk

bővebb

fe\világositással

Magyar ·
Bányászlap
1947 PARS,ONS AVE
1!147 PARSONS AVE
COLU?,IBUS, OHIO

.
Keresse meg Föl o11 E, T
ROKONAIT

BARÁTAIT
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Ha van ö nnek olyun rokona, földije, vagy ba·
rátja, akiről rég nem hallott, akinek nem tudja
tartózkodási helyét, megtalálhatja könnyen.

TEGYEN KÖZZÉ HIRDETÉST
ebben az ujságban, bizonyosan megtalálj a
akit keres.

REN DKIVOL KEDVEZMÉNYES ARON KöZöWOK A KERESTETÉSI HIRDETÉSEKET
EGYSZERI KöZLÉSÉRT

ÖTVEN CENTET
NÉGYSZERI KöZLÉSÉRT CSAK

EGY DOLLÁRT
SZAMITUNK
A hirdetéssel tessék azt az összeget küldeni,
ahányszor kivánja a hirdetés megjelenését
·•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"

MAGYAR BÁNYÁSZLAP
.

29c

25c

OHIO

Eaat 1111 él l!lt. Cl,l,lr Avt.

van

35c
$2.50

1947 PARSONS AVE

COLUMBUS, OHIO
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KtRJE INGYEN ÁRJEGYZÉKIIIIKET

THE CHARLES K. GROSS CO.
871&-19 8UCKEYE ROAD

DHk No.
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